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ABSTRACT 
My study examines cultural adulthood. It provides information on ever more complex 
life courses, careers and study paths. In my study, I applied the guidelines of cultural 
studies. I used the model of cultural circles developed by Kirsi Juhila as a method to 
analyse the data. Adulthood was viewed as a social construction. As a background to the 
study, I used the descriptions of contemporary times by Zygmunt Bauman. According to 
Bauman, we live in an era of liquid modernity, in a complex habitat. Key concepts in the 
study include constructing and reconstructing the self, agency, and moral character. The 
individual was seen as an agent capable of judgment and decision-making: what choice 
to make, which decision is best.  
The joint data in the study consisted of interviews, and texts collected from women's 
general interest magazines. For the former, I interviewed 14women between the ages 25 
and 35, and also organised a group discussion. The textual data, 2,128 pages, consisted of 
various articles and other types of stories published in Cosmopolitan, Elle, Olivia and 
Trendi in2010 and 2011. They are women’s general interest magazines that are mostly 
read by women between the ages 25 and 35. The stories deal with women’s everyday 
lives, life courses, and defining themselves as adults. 
I used this data to examine what adulthood means to young adult women: what 
signs, meanings and characteristics are associated with adulthood. The study sheds light 
onto the criteria of adulthood and explains what kind of stage of life young women view 
adulthood as. By analysing the textual data, I studied how adulthood is represented in 
certain women’s magazines. I focused on how people are defined as adults, and therefore 
I studied women of 25–35 years of age. I chose this age group based on the cultural con-
ception of the end of youth at around 25 years of age, and the beginning of middle age 
near the fortieth year. All the women interviewed had completed a vocational degree at 
the minimum. They come from different lines of work and their situations in life are 
largely different. To put it briefly, they are educated women who have the opportunity to 
pursue a normative adulthood.  
Based on my analysis, I concluded that the images of adulthood consist of: passing 
the milestones of adulthood; the tasks and duties of an adult; concrete signs of adulthood; 
and aspects related to the mindset of an adult. Adulthood is related to settling down on 
the one hand, but also openness and mobility on the other. I also formed two additional 
sets of discourses based on the textual data: reflections on looks, and thoughts about 
relationships. 
I categorised the sections that deal with the line between youth and adulthood as the 
markers and milestones of adulthood. These milestones include life events such as the 
beginning of a long-term relationship, getting married, having children, or reaching a 
certain chronological age. The milestones mentioned were also questioned in the inter-
views and in the texts of the magazines. A single woman without children may be an 
adult, but on the other hand, a married mother may feel that she is not an adult in an 
unambiguous sense. One’s own impression of her “adultness” or “youngness” is more 
significant than her chronological age or life events she has experienced. 
In both the interviews and the texts, adulthood was associated with settling down 
and committing oneself. It was discussed whether one wants to commit themselves to a 
certain place or not. The ties of a mortgage and work resonated in the data also, and 
commitments like these even invoked repulsion. Stability was mentioned in a positive 
sense when it refers to the family as a safe haven, or to a safe growth environment for 
children, for example.  
Mobility and openness were wished for as well as finding or establishing a safe ha-
ven. A good life is full of surprises, and the stories in the magazines describe daring 
breakaways. Stories like these encourage women to make changes in their lives: to 
change their job or even give up work, to divorce and to travel. Courage and leaps of 
faith are admired. Even in the interviews, the women did not complain about the uncer-
tainty of life or about being employed only temporarily. Making a living as a freelancer, 
for example, was seen as a tempting dream. 
Both sets of data indicated that working is an essential sign of adulthood. The texts in 
the magazines make a lot of references to “hard work” and “long days”. While work may 
not be the most important aspect of life, one needs to work to be able to pay the mortgage 
and buy the concrete signs of adulthood. A car, a house and a child are items on a well-
known list of the normative signs of adulthood in Finland. All of these require money. 
Still, the life of a young adult woman does not consist solely of work. She may be a stu-
dent, a wife and a mother, a friend and an active citizen. The data showed how she 
switches from task to task and changes her role many times per day, more or less 
smoothly.  
Issues of responsibility and mental growth inhabit the mind of an adult woman. 
Women ponder not only ethical questions, but they are also under considerable strain as 
they face the expectations and hopes of other people: to look good, to start a family, to 
have children. In spite of – or maybe because of – curious questions and comments, 
women value their independence and making their own decisions. 
My analysis suggested that women between 25 and 35 years of age face various con-
tradictions while reflecting on their own adultness. The interviews and texts indicated 
that living life on one’s own terms is the ideal. However, one cannot simply ignore oth-
ers’ expectations and demands. To analyse these contradictions, I used the concept of 
character as formulated by Richard Sennett: contradictions corrode women’s moral char-
acter. According to the data, the women try to take care of their character. They want to 
 make the right decisions and protect the good within them that they hope others value in 
them, too. The concept of character refers to moral reflection in everyday situations: what 
is the right choice? Which decision feels like a good one? 
Adulthood consists of contradictory elements. The women’s choice is a “creative 
compromise”: they manage and cope by making flexible choices. I determined three key 
contradictions, which in the terms of this study are called “factors that corrode charac-
ter.” Women live an ambivalent adulthood with characteristics of different types of val-
ued adulthoods. The normative life course following the ideal of normative adulthood is 
still a strong cultural conception. It is contradicted by a different ideal: pursuing an indi-
vidual life course, and the desire to be young and grown-up at the same time, represent 
this ideal. In order to be recognised as a competent adult, a woman has to meet certain 
criteria, but on the other hand, life is meaningful when it is unique. The second contradic-
tion is between mobility and being stuck. The stability associated with adulthood may 
stand for boringness and stiffness. On the other hand, a young adult yearns for safety and 
wants to commit to her relationships or to a certain place of residence, for example. I 
summarise this in one phrase: flexible safety. The third contradiction was named “choos-
ing one’s paths”. A woman knows the expectations others have of her and the strains she 
is under, but she wants to make her own choices and live and think independently.  
This study describes the stage of life that Finnish women aged 25 to 35 years are liv-
ing through. The present time has been characterised with expressions such as uncer-
tainty and discontinuity. In a complex system, the continuities in life are broken; cause 
and effect do not follow. For example, getting a job is not followed by getting a mortgage; 
a career may consist of temporary work, and a relationship does not necessarily mean a 
lifelong partnership and becoming a parent. Fragmentation and discontinuity are also 
present in this study’s data. Women regarded uncertainties in a carefree fashion. I sug-
gest that a flexible attitude and grasping opportunities vigilantly are the means to man-
age and succeed in the present time. A precarious working life, break-ups and divorces, 
loosened structures and increased mobility are phenomena that women are familiar with. 
They have the possibility to choose more freely than previous generations, such as that of 
their mothers, but certain barriers always hinder the individual. During a woman’s life-
time, she may live and work in many different places, she may have various partners, 
and she may complete more than one degree. A unique and individual life course is an 
ideal in this sense, because there are always barriers related to the woman herself, such as 
health. There are many other factors that may also limit a woman's freedom of action. 
These kinds of factors that the individual is unable to control and that came up in the 
data include things such as the availability of financial support from the state, and criti-
cism from friends and relatives. Regardless of the claims that stress individuality and 
breaking certain structures, there are still limits to one’s endeavours. 
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TIIVISTELMÄ 
Tutkimuksen kohteena on kulttuurinen aikuisuus. Se tuottaa tietoa entistä mutkittele-
vammiksi muuttuneista elämänkuluista, työurista ja opintopoluista. Tutkimusotteeni oli 
kulttuurintutkimuksellinen, ja analyysimenetelmänä käytin Kirsi Juhilan kehittämää 
kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -mallia. Lähestyin aikuisuutta sosiaalisena kon-
struktiona. Tutkimuksen taustana olivat Zygmunt Baumanin aikalaisdiagnostiset näke-
mykset notkeasta modernista ja elämästämme kompleksisessa habitaatissa, jossa syy-
seuraussuhteet ovat katkenneet. Keskeisiä teoreettisia käsitteitä olivat minuuden koos-
taminen ja toimijuus sekä moraalinen luonne: toimijat pyrkivät tekemään hyviä valintoja 
rakentaessaan ja uudelleen rakentaessaan minuuttaan. 
Aineistoina olivat haastattelu- ja lehtiaineistot. Haastattelin neljäätoista 25–35-
vuotiasta naista, ja järjestin lisäksi ryhmäkeskustelutilaisuuden. Aikakauslehtiaineisto 
koostui artikkeleista ja muista jutuista, jotka kokosin Cosmopolitanin, Ellen, Olivian ja 
Trendin vuosikerroista 2010–2011. Valitsin aineistolähteekseni naisten yleislehtiä, joita 
lukevat erityisesti 25–35-vuotiaat naiset. Lehtiaineistoon sisältyvissä jutuissa käsitellään 
naisten arkielämää, elämänkulkua ja aikuiseksi määrittymistä. Tämä aineisto koostui 
2128 skannatusta sivusta.  
Aineistojen avulla tutkin, mitä aikuisuus tarkoittaa nuorille aikuisille naisille eli mitä 
piirteitä, merkkejä ja merkityksiä aikuisuuteen liitetään. Olin kiinnostunut aikuistumisen 
kriteereistä ja siitä, millaisena elämänvaiheena nuoret naiset näkevät aikuisuuden. Lehti-
aineistojen kautta tarkastelin, millaisena aikuisuutta esitetään tietyissä aikakauslehdissä. 
Koska kiinnostukseni kohteena oli nimenomaan aikuiseksi määrittyminen, päädyin ikä-
rajauksessani 25–35-vuotiaisiin naisiin. Rajaus perustui kulttuurisesti jaettuun käsityk-
seen nuoruuden päättymisestä sekä yleiseen näkemykseen keski-iän alkamisesta noin 40. 
ikävuoden tienoilla. Kaikilla tätä tutkimusta varten haastattelemillani naisilla on vähin-
tään ammatillinen koulutus. He edustavat eri aloja ja elävät kukin hieman erilaisessa 
elämäntilanteessa. Heitä voi pitää koulutettuina naisina, joilla on mahdollisuus tavoitella 
niin sanottua normiaikuisuutta normatiivisine merkkeineen.  
Tulosten mukaan aikuisuuden kokonaiskuva koostuu aikuisuuden merkkipaalujen 
ohittamisesta, aikuisen toimista ja tehtävistä, konkreettisista merkeistä sekä aikuisen 
ajatusmaailmaan kiinnittyvistä asioista. Aikuisuuteen liittyvät pysähtyminen ja turva, 
 mutta toisaalta myös liikkuvuus ja avoimuus. Lehtiaineistosta poimin näiden ohella 
omaksi kerrostumakseen ulkonäköön liittyvät pohdinnat sekä parisuhdeaiheisen keskus-
telun.  
Aikuisuuden ja nuoruuden välistä rajaa piirtävät katkelmat nimesin aikuisuuden ra-
janvedoksi ja merkkipaaluiksi. Aikuisuuden merkkipaaluja olivat aineistoissa muun 
muassa parisuhteen solmiminen ja naimisiin meneminen, ja toisinaan mainituiksi tulivat 
lapset tai tietty ikä. Nämä merkkipaalut myös kyseenalaistettiin aineistoissa. Esimerkiksi 
kronologisen iän ja aikuisuuden välillä totesin olevan neuvotteleva, ei sitova yhteys. 
Lapseton sinkkukin voi olla aikuinen; toisaalta naimisissa oleva äiti voi kokea olevansa 
jotakin muuta kuin yksiselitteisesti ”aikuinen”. Ikävuosia ja elämäntapahtumia tärkeäm-
pää onkin oma kokemus omasta aikuisuudesta tai nuoruudesta.  
Aikuisuuteen liitettiin molemmissa aineistoissa mielikuvia pysähtymisestä ja sitou-
tumisesta. Neuvottelua käytiin muun muassa siitä, onko paikkaan sitoutuminen toivot-
tua vai ei. Myös asuntolainan ja työpaikan sitovuus herättivät monenlaisia tunteita, jopa 
suoranaista vastenmielisyyttä. Myönteisessä mielessä pysyvyydestä puhuttiin aineistois-
sa esimerkiksi silloin, kun kyseessä on perheen tarjoama turvasatama tai lapselle järjestet-
ty tuttu ja turvallinen kasvuympäristö.  
Liikkuvuutta ja avoimuutta toivottiin siinä missä turvapaikankin löytämistä tai perus-
tamista. Oman elämän haluttiin olevan yllätyksellistä, ja lehtiteksteissä kerrotaan tarinoi-
ta rohkeista irtiotoista. Nämä tarinat kannustavat naisia tekemään muutoksen omassa 
elämässään: ainakin vaihtamaan työpaikkaa tai jopa jäämään pois työelämästä, eroamaan 
ja matkustelemaan. Rohkeus ja riskialttiit hypyt tuntemattomaan ovat myönteisen huo-
mion kohteina. Haastattelupuheissakaan elämän epävarmuutta ja töiden pätkittäisyyttä 
ei juuri valiteltu. Lyhyiden työsuhteiden asemesta naiset puhuivat enemmänkin freelan-
cer-tyyppisestä työstä. Oman toimeentulon koostaminen sieltä täältä esitettiin houkutte-
levana haaveena. 
Työssäkäynti on olennainen aikuisen merkki. Eritoten lehtiteksteissä kerrotaan pitkis-
tä päivistä ja kovasta työnteosta. Olipa työ keskeinen elämänsisältö tai ei, työtä tarvitaan 
ainakin sen verran, että nainen voi tienata haluamansa suuruisen toimeentulon, jolla 
maksetaan asuntolainaa ja hankitaan aikuisuuden konkreettisia merkkejä. Auto, talo ja 
lapsi on suomalaisille tuttu luettelo aikuisuuden merkeistä. Nämä kaikki vaativat rahaa. 
Nuoren aikuisen naisen elämä ei ole kuitenkaan vain palkkatyön tekemistä. Hän saattaa 
olla opiskelija, vaimo ja äiti, ystävä ja aktiivinen kansalainen. Molemmat aineistot kertoi-
vat, kuinka hän vaihtaa roolia ja tehtävää päivän mittaan enemmän tai vähemmän suju-
vasti.  
Aikuisen ajatusmaailmassa liikkuvat kysymykset vastuusta ja aikuisen henkisestä 
kypsymisestä. Naiset pohtivat myös eettisiä kysymyksiä ja käyvät mielessään kamppai-
lua monenlaisten vaatimusten keskellä. Ulkonäköpaineiden lisäksi naisia vaivaavat tie-
dustelut perheen muodostamisesta sekä monet muut utelut. Uteliaista kyselyistä ja pai-
neista huolimatta tai juuri niiden vuoksi naiset peräänkuuluttivat omien ratkaisujen 
tekemistä, itsenäisyyttä ja omien teiden kulkemista. 
Tulkitsin aineistoja niin, että 25–35-vuotiaat naiset kohtaavat monia ristiriitoja pohti-
essaan omaa aikuisuuttaan. Lehtiteksteissä ja haastattelupuheissa kuului vahvana ääni, 
jonka mukaan ideaali on elää omanlaista aikuisuutta. Kuitenkaan muilta tulevia odotuk-
sia ja vaatimuksia ei voi vain ohittaa. Näiden ristiriitojen erittelyssä käytin luonne-
käsitettä Richard Sennettin muotoilemalla tavalla: ristiriidat kuluttavat naisten moraalista 
luonnetta. Aineistot kertovat, kuinka naiset pyrkivät pitämään huolta luonteestaan eli he 
haluavat tehdä oikeita ratkaisuja ja suojelevat itsessään sitä hyvää, mitä toivovat mui-
denkin arvostavan. Luonne viittaa arkisen elämän päätöstilanteissa käytyyn moraaliseen 
pohdintaan siitä, mikä on oikea ratkaisu, niin sanotusti hyvältä tuntuva valinta. 
Aikuisuus rakentui haastattelupuheissa ja lehtiteksteissä erilaisista aineksista, jotka 
ovat keskenään ristiriitaisia. Naisten valinta on luova kompromissi, ja he selviytyvät ja 
pärjäävät tekemällä joustavia ratkaisuja. Määritin kolme keskeistä ristiriitaa, joita kutsun 
tämän tutkimuksen käsittein luonnetta kuluttaviksi ilmiöiksi. Naiset elävät ambivalenttia 
aikuisuutta, jossa on piirteitä erilaisista arvostetuista aikuisuuksista. Normiaikuisuuden 
mukainen käsitys aikuisen elämästä on edelleen tunnettu malli. Se asettuu vastakkain 
toisenlaisen ihanteen kanssa. Tätä ihannetta edustavat esimerkiksi yksilöllisen elämänku-
lun tavoittelu ja halu olla yhtäaikaisesti sekä nuori että aikuinen. Ollakseen kompetentti 
aikuinen naisen tulee täyttää tietyt kriteerit, mutta elämä on toisaalta mielekästä juuri 
omannäköisenä. Toinen ristiriita paikantuu liikkuvuuden ja jämähtämisen välille. Aikui-
suuteen liitetty pysyvyys voikin olla kangistumista ja tylsyyttä; toisaalta nuori aikuinen 
nainen kaipaa turvaa ja haluaa sitoutua esimerkiksi ihmissuhteisiinsa tai seisahtua tiet-
tyyn asuinpaikkaan. Tiivistin tämän joustavaksi turvaksi. Kolmannen ristiriidan nimesin 
polkujen valitsemiseksi. Nainen tunnistaa itseensä kohdistuvat paineet ja odotukset, 
mutta hän haluaa tehdä omia valintojaan ja elää ja ajatella itsenäisesti. 
Tutkimus kuvaa elämänvaihetta, jossa suomalaiset 25–35-vuotiaat naiset elävät. Ny-
kyaikaa on luonnehdittu epävarmuuden ja katkonaisuuden ajaksi. Baumanin aikalais-
diagnoosien mukaan elämme notkean modernin aikakautta kompleksisessa habitaatissa, 
jossa ovat rikkoutuneet tietyt elämän jatkuvuudet. Kompleksisessa systeemissä syy-
seuraussuhteet eivät päde eli esimerkiksi työllistymisestä ei seuraa asuntolaina; työura 
voi koostua ”pätkistä” ja parisuhde ei tarkoita välttämättä elinikäistä kumppanuutta, 
josta seurauksena ovat lapset. Pätkittäisyys ja hetkittäisyys ovat läsnä myös tämän tutki-
muksen aineistoissa. Aineistojen naiset suhtautuvat epävarmuuksiin hyvinkin huoletto-
masti. Joustava asenne ja valpas tarttuminen eteen tuleviin mahdollisuuksiin ovat tulkin-
tani mukaan naisten keinoja selviytyä ja menestyä nykyajassa. Prekaari työelämä, avo- ja 
avioerot, löyhtyneet rakenteet ja lisääntynyt liikkuvuus ovat naisille tuttuja. Heillä on 
periaatteessa mahdollisuus valita vapaammin kuin aiemmilla sukupolvilla, esimerkiksi 
äideillään, mutta tietyt rajoitteet seuraavat aina yksilöä. Työ- ja asuinpaikkoja, parisuhtei-
ta ja ammatteja voi kertyä lukuisa määrä elämän mittaan, vaikka toisaalta monet elämän 
realiteetit rajoittavat toimijan vapautta. Yksilöllinen, omannäköinen elämänkulku on 
tässä mielessä ihanne, sillä niin yksilöön itseensä liittyvät syyt – esimerkiksi terveydentila 
– kuin monet muutkin seikat voivat rajata naisen liikkumavaraa. Aineistoissa esille tullei-
ta yksilöstä riippumattomia tekijöitä olivat muun muassa taloudellisten tukien saatavuus 
ja läheisten ihmisten esittämä arvostelu. Yksilöllisyyttä ja murtuvia rakenteita korostavis-
ta puheista huolimatta toimijan pyrkimyksillä on yhä rajansa. 
  xi 
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lalle. Olette antaneet tilaa tutkia. Kiitollisuudella olen havainnoinut lujaa luottamustanne 
töihini ja tekemisiini. On harvinaista herkkua, että kehutaan ja kiitetään. Arvostan roh-
keuttanne antaa kiitosta.  
Kiitän työni esitarkastajia KT Hanna Ojalaa ja dosentti Sinikka Aapola-Karia, joka 
myös lupautui vastaväittäjäkseni. Esitarkastuslausunnoissa antamanne palaute oli tark-
kanäköistä ja kannustavaa. Kriittiset huomionne ohjasivat minua työn viimeistelyssä ja 
myönteiset kommenttinne antoivat voimaa tehdä korjauksia. Yksityiskohtaiset lausunnot 
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Opastusta, kannustusta ja ohjausta sekä paljon hyviä lähde- ja muita vinkkejä ovat an-
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hin saakka: kiitän yliopistonlehtori Johanna Uotista, lehtori Pertti Kuittista ja suunnittelija 
Janne Huuhtasta.  
Oppiminen tapahtuu aina tietyssä ympäristössä. Tämä lause on paljon toistettu, mut-
ta oppijaa ympäröivän yhteisön merkitystä ei voi korostaa liiaksi. Gradu- ja muissa semi-
naariryhmissä olen hankkinut niitä taitoja, joilla tämä tutkimus on tehty. Kiitän aikuis-
kasvatustieteen jatko-opiskelijoiden seminaariporukkaa neuvoista ja tuesta. Opiskeluka-
verit niin perus- kuin jatko-opintojen ajalta ansaitsevat kiitoksensa myös epävirallisem-
masta tuesta. Olette vieneet minua ja opintojani eteenpäin monin eri tavoin. Olisi mahdo-
tonta luetella teitä kaikkia, joten tyydyn mainitsemaan vain muutaman: KM Helena 
Jämsén, KM Kaisa Karttunen, YTM Toni Kosonen, KM Pirjo Kuru sekä KM Kaarina Ryö-
di. Osa oppimisympäristöä on fyysinen tila, ja haluan kiittää Filosofista tiedekuntaa työs-
kentelytilan järjestämisestä. Työhuone, ohjelmistot ja laitteet ovat apurahatutkijalle luk-
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1 Johdanto 
Tässä tutkimuksessa käsitellään aikuisuutta, käsitettä, jota ei tavallisesti juurikaan pohdi-
ta. Usein aikuisuus nähdään niin itsestään selvänä asiana, ettei ole tarpeen kysyä, kuka 
on aikuinen tai mitä aikuisuus on.  Aikuisuus-käsitteen ongelmallisuus paljastuu nopeas-
ti, kun sitä lähdetään määrittelemään. Luvun 2 aluksi esittelen erilaisia tapoja määritellä 
aikuisuutta, ja tämän tarkastelun kautta käy ilmeiseksi, kuinka sopimuksenvaraisia ja 
ristiriitaisia monet kuvaukset aikuisuudesta ovat. Aikuisuutta voidaan määritellä muun 
muassa juridisin perustein, rajata kehityspsykologisten teorioiden avulla tai ymmärtää 
kulttuurisesti määrittyvänä statuksena (Koski & Moore 2001). Viimeisenä mainittu lähes-
tymistapa on tämän tutkimuksen tärkein näkökulma tutkiessani kokemuksia ja näke-
myksiä aikuisuudesta.  
Sanoina ”aikuinen” ja ”aikuisuus” herättävät runsaasti erilaisia mielikuvia. Kaikki 
näistä mielikuvista eivät ole myönteisiä. Joskus aikuinen tarkoittaa jäykkää, vakavaa ja 
tylsää. Toisinaan taas aikuinen on liki synonyymi vastuulliselle ihmiselle: aikuinen kan-
taa vastuunsa, huolehtii itsestään ja muista. Lähtökohtanani on kysyä, mitä aikuisuus on, 
miten ja mitä siitä puhumme. Olen rajannut tutkimukseni naisiin, vielä tarkemmin 25–35-
vuotiaiden suomalaisnaisten käsityksiin aikuisuudesta, ja tarkastelun kontekstina on 
nyky-yhteiskunta, jossa nainen elää. Läpi koko tutkimuksen nojaan Baumanin (1996d; 
2002) aikalaisdiagnostisiin näkemyksiin notkeasta modernista ja elämästämme komplek-
sisessa habitaatissa. Baumanin viitisentoista vuotta sitten kuvailemat pätkittäisyys, het-
kittäisyys ja epävarmuus nimetään tänäkin päivänä toistuvasti nykyajan piirteiksi niin 
tieteellisessä kuin arkisessa keskustelussa. Millaisia aikuisuuksia nykyisin rakennetaan, 
mikä on liikkeessä ja kaipaavatko naiset jotakin pysyvää? Mitä katkonaisuus ja fragmen-
taarisuus tarkoittavat käytännössä? 
Luvussa 3 määrittelen tutkimuksen keskeiset käsitteet, ja näiden joukossa käsittelen 
minuuden koostamista ja toimijuutta. Ymmärrän yksilön aktiivisena oman minuutensa 
koostajana, toimijana. Tutkimuksessa kysytään muun muassa, millaiset tekijät kuluttavat 
nuoren aikuisen naisen luonnetta. Luonne viittaa moraalisiin arvostuksiin eli siihen, mitä 
yksilö pitää hyvänä ja arvokkaana toimintana. Mainittujen käsitteiden välisiä suhteita 
kuvaan siten, että yksilö on toimija, joka pyrkii tekemään hyviä valintoja rakentaessaan ja 
uudelleen rakentaessaan minuuttaan.  
Luvussa 4 selostan tutkimuksen metodologiaa ja selvitän, mitä tarkoitan kulttuurisel-
la näkökulmalla. Kulttuurisina toimijoina teemme merkityksellistämis- ja tulkintatyötä. 
Aineiston analyysissa käytän laadullista sisällönanalyysia. Käyttämäni analyyttinen työ-
kalu on kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -malli (Juhila 2006). Mallin perusta on sosiaa-
lisessa konstruktionismissa. Metodologisena lähtökohtana on, että yksilöt ovat toimijoita, 
jotka tietoisesti ja tiedostamattaan rakentavat, purkavat ja muokkaavat sosiaalisessa vuo-
rovaikutuksessa käsityksiään aikuisuudesta.  
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Haastattelin neljäätoista naista (ks. liite 1), jotka asuivat haastatteluhetkellä Pohjois-
Karjalassa. Monet heistä ovat asuneet useammilla paikkakunnilla elämänsä mittaan. 
Heistä yksi oli saattamassa loppuun ensimmäistä peruskoulun jälkeistä tutkintoaan, ja 
kaikilla muilla oli haastatteluhetkellä jo vähintään ammatillinen koulutus. Haastateltujen 
joukossa on sekä äitejä että lapsettomia naisia. Yhteistä naisille on, että he kaikki ovat 
kyvykkäitä elämään omaa itsenäistä elämäänsä ja suuntautumaan kohti tulevaisuutta. 
Tässä mielessä naiset edustavat nuoria aikuisia, joilla on elämä edessään. Esittelen haas-
tatellut pseudonyymejä käyttäen liitteessä 1.  
Yksilöhaastatteluiden ohella järjestin ryhmäkeskustelutilaisuuden, johon osallistui 
neljä haastattelemaani naista. Luen mukaan haastatteluaineistoon myös erään järjestön 
keskustelupiirissä käydyn tallentamattoman keskustelun, jonka alustin esittelemällä 
tutkimustani. Näistä osista koostuvan haastatteluaineiston ohella tutkimuksen toisena 
aineistolähteenä ovat aikakauslehdet. Olen muodostanut lehtiaineiston neljän naisten 
yleislehden kahdesta vuosikerrasta. Aineistooni sisältyvissä jutuissa käsitellään nuoren 
aikuisen naisen arkielämää, ikää ja elämänkulkua. Skannattuja sivuja on 2128 kappaletta. 
Käyttämäni lehdet ovat lehtiä, joita lukevat nimenomaan 25–35-vuotiaat naiset, ja lehdet 
ovat Cosmopolitan, Elle, Olivia ja Trendi (ks. liite 2). Lisäksi mukana on kerran vuodessa 
ilmestyvän Elle Accessories -asustelehden numerot samoilta vuosilta. Yhteensä läpikäytyjä 
numeroita on 98 kappaletta. 
Aineistojen avulla tutkin, mitä aikuisuus tarkoittaa nuorille aikuisille naisille eli mil-
laisia merkityksiä he liittävät aikuisuuteen. Olen kiinnostunut aikuistumisen kriteereistä 
ja siitä, millaisena elämänvaiheena he näkevät aikuisuutensa ja millaisena aikuisuutta 
esitetään tietyissä aikakauslehdissä. Tulen myös vertailemaan eri aineistolähteiden välit-
tämiä kuvia aikuisuudesta. Lopuksi kysyn, mikä kuluttaa nuoren aikuisen naisen luon-
netta nyky-yhteiskunnassa. Nuorten aikuisten naisten tilanne näyttäisi olevan ristiriitai-
nen. Normiaikuisuuden (Lee 2001) mitat täyttävän yksilön piirteet poikkeavat niistä 
ominaisuuksista, joiden voisi olettaa takaavan menestymisen notkistuneessa yhteiskun-
nassa.  
Aikalaisdiagnooseja hyödyntävissä tutkimuksissa väitetään usein sorruttavan vapau-
den ja rajattomuuden harhaan: aivan kuin yksilö voisi koostaa identiteettiään vailla mi-
tään reunaehtoja. Tämän vuoksi nostan esiin toimijuuden käsitteen, ja painotan monen-
laisten realiteettien rajaavaa ja rajoittavaa merkitystä. Aineistojeni äärellä ymmärrän 
hyvin esimerkiksi Baumanin (1995, 141) näkemyksiä valinnan mahdollisuuksista, mutta 
en lue hänen tekstejään tai omia aineistojani niin, että yksilö olisi vapaa. Pikemminkin 
korostan, että yksilön vapautta rajaavat monet tekijät (ks. rajallisesta vapaudesta Bauman 
1997, 29–33, 47–48).  Lyhyesti sanottuna yksilö on tämän tutkimuksen kontekstissa aktii-
vinen toimija, joka ottaessaan elämässään suuntaa puntaroi mahdollisuuksiaan tiettyjen 
reunaehtojen vallitessa.  
Metodologisissa valinnoissani ja ylipäätään tutkimusprosessin suunnittelussa ja to-
teutuksessa olen painottanut yksilön näkökulmaa. Olen kiinnostunut naisen ajatuksista, 
hänen sisäisestä puheestaan ja pohdinnoistaan. Pitkät sitaatit puoltavat raportissa paik-
kaansa, jotta niin haastattelemieni naisten kuin lehtitekstien esittelemien naisten äänet 
kuuluisivat lukijalle saakka. Raportille tuo mittaa myös se, että tutkimuksessa on analy-
soitu kahta laajaa laadullista aineistoa rinnakkain. Aineistojen analyysissa ei ole myös-
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kään jääty teemoittelun tai vertailun tasolle, vaan analyysivaiheita on ollut useita, mikä 
myös pidentää tulosten esittelyä. Olen kuitenkin esittänyt kaikkien vaiheiden tulokset 
yksityiskohtaisesti, jotta lukija voisi seurata aineiston ja analyysin abstrahoitumista eli 
muuntumista aineistokatkelmista laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja edelleen teoreetti-
semmalle ja käsitteellisemmälle tasolle. 
Analysoituani aineistoja olen nimennyt muodostuneet kerrostumat eli temaattista ta-
soa käsitteellisemmät kokoelmat, jotka kuvaavat sitä, mitä ja miten aikuisuudesta puhu-
taan aineistoissa. Nämä kulttuuriset kerrostumat muodostavat aikuisuuden kuvan. Ker-
rostumat edustavat tutkimukseni keskeisiä tuloksia, ja esittelen ne luvuissa 5 ja 6. Luvus-
sa 7 vertailen aineistojen välittämiä kuvia aikuisuudesta ja vastaan myös viimeiseen tut-
kimuskysymykseen: mikä kuluttaa nuoren aikuisen naisen luonnetta? 
Aikuiskasvatustieteen kentällä tutkimus sijoittuu aikuisuuden määrittelyn alueelle. 
Sanana aikuinen esiintyy jo aikuiskasvatustieteen nimessä. Perustutkimuksen tapaan 
tutkimus hakeekin ymmärrystä kohteestaan eli aikuisuudesta. Se kertoo, että aikuisuus ei 
ole itsestään selvä määre, vaan neuvottelun alainen sosiaalinen rakennelma. Tutkimus 
kuvailee, mitä aikuisuus tiettyjen aineistojen valossa on, ja näin tulokset tarjoavat tietoa 
tilanteesta, jossa suomalaiset, koulutetut ja normiaikuisuuden mitat täyttävät nuoret 
aikuiset naiset elävät. Käytännön tasolla tutkimus auttaa ymmärtämään 25–35-vuotiaan 
naisen ajatuksia ja kokemuksia hänen ratkoessaan työhön, perhe-elämään ja opiskeluun 
liittyviä kysymyksiä. On tärkeää painottaa, kuinka nuoren aikuisen naisen eri elämän-
kentät limittyvät. Työuraa, koulutusta ja muuta aikuisopiskelua koskevat valinnat heijas-
tuvat parisuhteeseen asettautumiseen ja perheen perustamiseen, eivätkä arjen mietteet ja 
huolet rasita vain vapaa-ajan tunteina; äiti on äiti myös työpaikalle tai opintojen pariin 
siirryttyään ja niin edelleen – naisen monet tehtävät ja roolit ovat paljolti päällekkäisiä.  
Väitöstyö osallistuu keskusteluun, jota käydään elämänkulkujen, työurien ja koulu-
tuspolkujen moninaistumisesta. Se avaa näkymiä niihin pohdintoihin, joita käyvät esi-
merkiksi aikuisena uusille aloille kouluttautuvat, pätkittäisistä työsuhteista mielekästä 
työuraa koostavat sekä muut naiset, jotka kohtaavat prekaarin työelämän. Tutkimus 
valaisee myös omasta halustaan alaa vaihtavan naisen ajatuksia, ja muun muassa tässä 
kohden aineistojen kahtalaisuuden hyödyllisyys käy ilmi. Lehti voi tarjoutua lukijalleen 
keskustelukumppaniksi kannustaen häntä niin sanottuihin irtiottoihin: eroamaan, ryh-
tymään yrittäjäksi, tekemään elämästään omannäköistä. Aikakauslehtien jutut edustavat 
ja rakentavat kulttuurista todellisuutta, jossa myös aikuisuudesta käydään neuvottelua.  
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2 Tutkimuksen kohde: 
aikuisuus 
Olen kiinnostunut suomalaisen nuoren aikuisen naisen elämästä ajassa, jota on luonneh-
dittu muun muassa joustavuuden ja epävarmuuden värittämäksi. Tutkimuksen fokus on 
hänen aikuisuudessaan, joten selvitän aivan aluksi, millaisia erilaisia tapoja on määritellä 
aikuisuutta. Aikuisuuden määritteleminen tyhjentävästi lienee mahdotonta1. Melko kiis-
tatonta on todeta sen olevan pitkähkö ajanjakso nuoruuden ja vanhuuden välillä, mutta 
tällainen määrittely ei totea mitään tuon elämänjakson sisällöstä tai olemuksesta. Voi-
daan myös kysyä, mitä ovat määritelmässä mainitut nuoruus ja vanhuus sekä edelleen 
tiedustella, milloin ne alkavat ja päättyvät (Bentley 2007, 3; ks. myös Nurmi 1995, 257; 
Schaie & Willis 1996, 32).  
 
 
2.1 AIKUISUUDEN MÄÄRITTELEMINEN 
 
Esittelen tässä luvussa erilaisia näkökulmia aikuisuuteen, ja lähden liikkeelle kulttuuri-
sesti vahvoista käsityksistä: arkisista ”määrittelyistä” sekä käsityksistä aikuisuudesta 
elämänkaaren huippukohtana, kypsyytenä ja kukoistuksena.  
 
2.1.1 Aikuisuuden arkinen ”määrittely” 
Blattererin (2007b) mukaan useimmille ihmisille aikuisuus ei arkisissa tilanteissa näyt-
täydy laisinkaan merkillisenä asiana. Kun aikuisuutta ja sen merkitystä ei syvemmin 
pohdita, sitä luonnehditaan erilaisilla ulkokohtaisilla piirteillä ja sisäisillä eli kokemuksel-
lisilla ominaisuuksilla. Esimerkkeinä tällä tavoin ”määritellystä” aikuisuudesta Blatterer 
luettelee asuntolainan, toimistotyöajassa työskentelemisen ja farmariauton omistamisen, 
avioliiton, perheen ja vanhemmuuden. Aikuisen olemukseen liittyvät kokemukset vas-
                                                     
1 Kirjoitan tässä tutkimusraportissa esimerkiksi aikuisuudesta ja nuorista aikuisista naisista kuvates-
sani aikuisuudeksi nimettyä elämänvaihetta ja luonnehtiessani haastattelemiani naisia. Toimin näin 
yksinkertaisuuden vuoksi. Aikuisuus on käsitteenä ja ilmiönä tutkimuskohteeni, ja olen kiinnostu-
nut sen määrittelystä ja sisällöistä. Toimin samoin kuin asunnottomuutta tutkineet Jokinen ja Juhila 
(1996, 47: alaviite 3), jotka kirjoittavat ”väljästi asunnottomuudesta haluamatta tarkemmin määritellä 
sen sisältöä”, sillä juuri asunnottomuuden määrittelykäytännöt ovat heidän tutkimuksensa kohde. 
Tähän tapaan on toiminut myös Hoikkala (1993), jonka väitöstutkimus määrittelee kasvatus-
käsitettä. Hän ei lyö lukkoon käsitteen määrittelyä raportin alkulehdillä, vaan lähtee nimenomaan 
selvittämään käsitteen sisältöä. (Hoikkala kertoi tästä luennossaan Itä-Suomen yliopistossa 24.5.2013.) 
Samoin Jokisen (2005, erit. 7–13) tutkimus aikuisen arjesta lähtee liikkeelle arjen käsitteestä, joka 
pakenee määrittelyä. Jokinen kysyy ja selvittää teoksessaan, mitä arki on.  
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tuusta ja sitoutumisesta. Nuoren aikuisen irrottautuminen lapsuudenperheestä tarkoittaa 
omista asioista huolehtimista ja itsenäiseen elämään astumista. Riippumaton elämä tar-
koittaa myös sitoutumista omasta kodista huolehtimiseen ja työssäkäyntiin. (Blatterer 
2007b, 1–2, 16–17.) Nurmi (1995) sekä Schaie ja Willis (1996) mainitsevat hyvin samanlai-
sia seikkoja pohtiessaan nuoruuden ja aikuisuuden välisiä roolimuutoksia. Aikuiselämän 
rooleihin valmistautumiseen kuuluvat koulutukseen, ammatinvalintaan, ihmissuhteisiin 
ja elämäntapoihin liittyvät valinnat. Siirtyminen työelämään, taloudellinen itsenäisyys ja 
perheen perustaminen ovat osasia tapahtumakulussa, joka luo pohjan aikuisuudelle. 
Mainitut sosiaaliset tapahtumat ovat aikuisuuden tunnusmerkkejä, mutta tapahtumien 
kulku vaihtelee yksilöiden välillä. (Nurmi 1995, 256–257; Schaie & Willis 1996, 32.) 
Aikuisuuden määrittelyä haetaan usein jokapäiväisissä yhteyksissä lainsäädännöstä 
ja täysi-ikäisyyden saavuttaminen mainitaan keskeiseksi tapahtumaksi (Hutson & Jen-
kins 1989, 94–95; ks. myös Hayslip & Panek 1989, 12; Marin 2001, 231; Myllyniemi 2009, 
138; Schaie & Willis 1996, 32). Täysi-ikäisyydellä ymmärretään yleisesti holhoustoimesta 
annetun lain (1.4.1999/442) määrittelemää 18 vuoden ikää. Kyseisessä laissa sen 2 §:n 
mukaan ”vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 
18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi”. Kuiten-
kaan täysi-ikäisyyden määrittely ei ole aivan yksiselitteistä, sillä eri ikävuosina saavute-
taan erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Esimerkiksi rikosoikeudellinen vastuu alkaa 
Suomessa 15-vuotiaana, niin kutsuttu suojaikäraja eli seksuaaliseen kanssakäymiseen 
liittyvä ikäraja on 16 vuotta ja äänioikeusikäraja on 18 vuotta.  
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa ohjaavan kirkkolain (26.11.1993/1054) 
mukaan seurakuntavaaleissa on 16 vuotta täyttäneillä ja kirkkoherranvaalissa 18 vuotta 
täyttäneillä kirkon jäsenillä äänioikeus. Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) määrittelee 
lapseksi alle 18-vuotiaan ja nuoreksi 18–20-vuotiaan henkilön. Nuorisolaissa (27.1.2006/72) 
tarkoitetaan nuorilla alle 29-vuotiaita henkilöitä. Täysivaltaisuutena ymmärretty aikui-
suus voi siis alkaa Suomen lainsäädännön mukaan eri ikävuosina (kuten muissakin län-
simaissa, ks. Westberg 2004, 39). Kun tarkastelua laajennetaan eri maihin, huomataan 
valtioiden välillä olevan merkittäviäkin eroja juridisissa ikärajoissa (Blatterer 2007b, 18).  
Kahdeksannentoista ikävuoden saavuttamista pidetään suomalaisessa kulttuurissa 
merkittävänä tapahtumana (Myllyniemi 2009, 138), johon useilla nuorilla aikuisilla liitty-
vät muun muassa ajokortin hankkiminen, pääsy ravintoloihin, alkoholin ja tupakan os-
taminen sekä [miehillä] kutsuntoihin osallistuminen. Aikuisuuden rajoja voi hakea myös 
biologiasta. Blatterer (2007b) huomauttaa, että myös tällaiset määrittelyt ovat nykyisin 
hämärtyneet. Elämme yhä pidempään, ja vanhuus ei ole yhtä lailla sairauksien leimaa-
maa kuin aiemmin. Muutos on ilmeinen länsimaissa myös nuorten kohdalla. Kypsymi-
nen biologisesti mitattuna tapahtuu varhemmin kuin koskaan aiemmin. Kuukautisten 
alkamisikä oli Pohjois-Euroopassa 1800-luvulla noin 16,5 vuotta, mutta 1900-luvun lo-
pussa tyttöjen kuukautiset alkoivat jo noin 13. ikävuoden tienoilla. (Blatterer 2007b, 35.) 
Kuukautisten alkaminen ei ole vain fysiologinen tapahtuma, vaan kuukautiset merkityk-
sellistyvät monin erilaisin tavoin muun muassa ystäväpiirin, terveydenhoidon ja joukko-
viestinten välittämien viestien kautta. Marin (2001) huomauttaakin, että kuukautisen 
kohdalla on syytä huomioida myös kulttuurinen muutos. Saman perheen äiti ja eri-
ikäiset tyttäret voivat suhtautua kuukautisiin kukin omalla tavallaan. (Marin 2001, 231.) 
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Sosiaalisen eli kulttuurisesti määritellyn aikuisuuden ja biologisten tekijöiden välillä 
on selkeä särö. Biologisen hedelmällisyyden saavuttaminen ei tarkoita länsimaissa luon-
nostaan aikuisuuden alkua. Vanhemman status, sosiaalinen rooli, on taas liittynyt aikuis-
tumiseen. Kun vanhemmuuden alun ajoittumista yksilön elämänkulussa peilataan kult-
tuurisia ikänormeja vasten, kuva monimutkaistuu edelleen. (Blatterer 2007b, 17–18.) 
Suomessa naiset synnyttävät vuoden 2013 tietojen perusteella laskettuna 1,75 lasta he-
delmällisen kautensa aikana. Suomalaiset synnyttäjät olivat vuonna 2013 iältään keski-
määrin 30,4-vuotiaita ja ensisynnyttäjien keski-ikä oli 28,6 vuotta. Ensisynnyttäjien keski-
ikä on noussut 2000-luvun kuluessa hiljalleen. (SVT 2014a.) Äidiksi tuleminen tapahtuu 
siis myöhemmin kuin edellä mainittujen juridisten aikuisuuden merkkipaalujen saavut-
taminen. Äitiyden myöhäistymiseen liittyy fysiologisten ja muiden sellaisten seikkojen 
ohella myös sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä. Samoin kuin muidenkin ”ulkoisten” 
aikuisuuden merkkien kohdalla, myös vanhemmuuden osalta kronologiseen ikään poh-
jautuvat määräajat ovat kulttuurisen neuvottelun alaisia (ks. esimerkiksi Greene 2003, 124; 
Nurmi 1995, 260).  
 
2.1.2 Aikuisuus elämänkulussa 
Elämänkulku voidaan määritellä yksinkertaisesti ihmisen elämäksi, jota yksilö elää tie-
tyssä ajassa ja paikassa. ”Elämänkulku” ei ole käsitteenä uusi, ja sen historia juontuu 
Chicagon sosiologiseen koulukuntaan saakka. Jo Thomasin ja Znanieckin klassikkotut-
kimus2 puolalaisista siirtolaisista Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tarkasteli yksilöiden 
elämänkulkua osana suurta sosiaalista murrosta. (Elder 1985, 23–24.) Elderin (1994) mu-
kaan elämänkulun käsitettä voidaan tarkastella neljästä toisiinsa liittyvästä näkökulmas-
ta. Ensinnäkin yksilö elää elämänsä tiettynä historiallisena hetkenä. Kyseinen tietty aika 
muovaa yksilön elämänkulkua ja vaikuttaa hänen kokemuksiinsa. Toiseksi yksilön elä-
mäntapahtumat voivat ajoittua eri hetkiin yksilön elämässä. Esimerkiksi mahdollinen 
avioliiton solminen voi tapahtua "varhain" tai "myöhään" tai yksilö voi kokea jo nuorena  
avioeron. Tapahtumien ajatellaan vaikuttavan yksilöön eri tavoin riippuen niiden sijoit-
tumisesta elämän aikajanalle. Kolmanneksi yksilöiden elämänkulut kietoutuvat toinen 
toisiinsa verkostoiksi, ja yksilöt ovat näiden siteiden kautta riippuvaisia toisistaan. Yksi-
lön elämänkulku on juurtunut, "uponnut", ystäväpiiriin, työ-, perhe ja muihin yhteisöi-
hin. Neljänneksi Elder nostaa esiin toimijuuden periaatteen, jonka mukaan yksilö muo-
vaa elämänkulkuaan omilla valinnoillaan ja teoillaan kulloinkin vallitsevissa historialli-
sissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa3. Nämä kaikki mainitut näkökulmat kytkeytyvät 
toisiinsa. Esimerkiksi tietty historiallinen hetki koetaan tietyn yhteisön tarjoaman "suo-
dattimen" läpi. (Elder 1994, 5-6.) 
Ihmisyksilön elämän voi ryhmitellä jaksoihin, esimerkiksi vauvaikään, lapsuuteen, 
murrosikään, nuoruuteen, aikuisuuteen, keski-ikään ja vanhuuteen (Aapola 1999, 33). 
Länsimaisessa kulttuuriperinteessämme on aina ollut tapana jakaa ihmiselämä erilaisiin 
                                                     
2 Tutkimus julkaistiin useissa osissa vuosina 1918–1920. 
3 Yksilön elämäntapahtumat liittyvät luonnollisesti toinen toisiinsa myös yksittäisen elämän sisällä: 
nuoruuden valinnat voivat heijastua vanhuuteen saakka ja samoin yksilöstä itsestään riippumatto-
milla tapahtumilla voi olla elämänmittaisia seurauksia (Elder 1985, erit.31–34).  
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ikäkausiin ja ajatella elämää vaiheina. Toimiessamme sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
pohjaamme käsityksemme paljolti siihen, mihin ikäryhmään ja elämänvaiheeseen sijoi-
tamme toisemme ja itsemme. Luokittelut rakentavat ymmärrystämme kohtaamistamme 
yksilöistä ja ohjaavat odotuksiamme sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä. Pi-
dämme arkiajattelussamme ikäkausia luonnollisina vaiheina, osana luonnon järjestystä, 
emmekä niinkään kulttuurisina konstruktioina. (Greene 2003, 123; Hayslip & Panek 1989, 
38; Tuomi 2001, 13; Woodward 1989, 119; ks. myös Nikander 1999a, 28; Raitanen 2001, 
197.) Tuomi (2001, 13) esittää tämän harhan syntyvän, koska elämänvaiheita koskevat 
jaottelut ovat ”sekä osa kognitiivisia prosesseja että osa sosiaalista järjestystä, ja koska 
niihin voidaan yhdistää myös biologisia muutoksia”.  
Vaikka länsimaisissa kulttuureissa on yhteistä ihmiselämän jäsentäminen toisiaan 
seuraaviin vaiheisiin ja yhteisön jäsenten jaottelu ikäkategorioihin, on elämänkulkua 
kuvattu vaihtelevin tavoin. Yleisiä elämänkulun metaforia ovat ympyrä, kaari ja etenevä 
viiva. Kaari voi näyttäytyä esimerkiksi siltana, portaina tai askelina. Tällaiset metaforat 
liittyvät ajatukseen kasvusta ja kasvun lakkaamisesta, kuihtumisesta. Tuomi (2001) nä-
keekin kaari-metaforassa yhteyden puu-metaforaan, joka liittyy edelleen ajatukseen 
luonnon kiertokulusta. Kun elämänvaiheet on arvotettu eriarvoisiksi kaari-metaforassa, 
niin ympyrä-metafora on vähemmän hierarkkinen. Elämä on tällaisessa metaforassa sykli 
tai kehä, jossa liike on loputonta. (Tuomi 2001, 13–15.) 
Etenevä viiva -metafora on Tuomen (2001) mukaan kristillistä perua. Pyhä Augus-
tinus halusi puolustaa luomisoppia ja kumota antiikin syklisen aikakäsityksen. Valistuk-
sen hengessä koko ihmiskunnan historia alettiin nähdä ylöspäin suuntautuvana linjana. 
Kun seuraavalla vuosisadalla, 1800-luvulla, biologinen evoluutioteoria tuli tutuksi, myös 
ajan ymmärtäminen lineaarisena ilmiönä vakiintui. Etenevä viiva -metafora on nykyisin 
saavuttanut niin vankan aseman, että vaikka käytettäisiinkin esimerkiksi ilmaisuja elä-
mänkaari tai elämänpolku, niin sisällöllisesti tarkoitetaan useimmiten juuri etenevä viiva 
-metaforaa. Kysymys on nyt esimerkiksi siitä, onko tuo viiva hierarkkinen eli nouseva tai 
onko se jokaisella ihmisyksilöllä yksilöllinen. (Tuomi 2001, 15–17.)  
Vilkko (1994; 1997; 2001) on analysoinut naisten käyttämiä metaforia, joilla he ovat 
ilmaisseet omia elämänkulkujaan. Naisten kirjoittamissa omaelämäkerroissa esiintyy 
kaarimetaforan ja viivamaiseksi kuvatun kulun ohella näkemys, jonka mukaan elämän-
tapahtumat ovat ”kirjavaa massaa”. Ensimmäisenä mainittu kaarimetafora piirtää puo-
liympyrän, jonka alku- ja loppupää eivät kohtaa. Teksteissä puhutaan vuodenajoista ja 
vuorokauden ajoista, eli naiset toistavat hyvin konventionaalista ja tuttua kuvastoa kirjoi-
tuksissaan. Elämänkulkua kulkuna piirtävä käsitys näkee elämän matkaamisena pistees-
tä toiseen, muttei välttämättä suoraa viivaa edeten vaan Vilkon analysoimissa naisten 
teksteissä esiintyy myös mainintoja verkostomaisista poluista ja risteyksistä. Suon ylittä-
vät pitkospuut, kiviset ja mutkaiset tiet liittyvät näihin metaforiin, samoin muun muassa 
kääntymiset ja poikkeamiset. Kolmas, elämäntapahtumia kirjavana massana kuvaava 
kertomusten joukko sisältää muun muassa sellaisia ilmauksia kuin tilkkutäkki, räsymat-
to, mosaiikki ja palapeli. Tekstit kertovat, että naisen on itse muodostettava kokonaisuus 
erilaisista tilkuista ja palasista, kutoen ja kursien.  (Vilkko 1994, 273–274; Vilkko 1997, 
138–140; Vilkko 2001, 78–80.) 
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Länsimaisessa ajattelussa ihmisen elämää on jaoteltu lukuisilla erilaisilla tavoilla. 
Elämänkulkua kuvaavat, kulttuurisesti jaetut ja yhteisiksi muodostuneet kielikuvat liittä-
vät oman, henkilökohtaisen elämän osaksi kulttuurista kokemusta (Vilkko 2001, 78). 
Tuomen (2001) mukaan jaottelut on perusteltu luonnon, jumalien tai Jumalan säätämillä 
seikoilla. Toisina aikoina perustelut ovat olleet myös tieteellisiä: luonnolliset tekijät vai-
kuttavat ihmisen kasvuun ja kehitykseen. Tieteellistä perustaa ovat antaneet muun mu-
assa antiikin filosofia ja tuon ajan tieteet, biologia, fysiologia ja tähtitiede. (Tuomi 2001, 
17.) 
Aristoteles jakoi elämän kolmeen vaiheeseen: kasvuun eli nuoruuteen, vakauteen eli 
keski-ikään ja rapistumiseen eli vanhuuteen. Näihin ikäkausiin liittyy myös moraalinen 
kehitys eli fyysistä kehitystä ohjaava luonnonjärjestys koskee yhtä lailla käyttäytymistä. 
Nuoruus on vain kasvua keski-ikään, joka on jaksona otollisinta aikaa ajattelun ja luon-
teen kehittämiselle. Nuoruudessa nautinnonhaluisuus on etusijalla, vanhuudessa hyödyn 
hakeminen. Aristoteleen ajatukset ovat todennäköisesti tarjonneet pohjan myös keskiai-
kaisille sekä uuden ajan näkemyksille, joissa kolmijako oli edelleen keskeinen. Myös 
nelijaon ”keksiminen” voidaan yhtä lailla paikantaa antiikin aikaan. Esimerkiksi pytha-
goralaisille filosofeille luku neljä oli ikuisen luonnon alkulähde, joten myös ihmisen elä-
mä jakaantui neljään vaiheeseen. Kukin kausi kestää 20 vuotta: ihminen elää 20 vuotta 
poikana, 20 vuotta nuorena, 20 vuotta miehenä ja 20 vuotta vanhana miehenä. Ihmiselä-
mää on rinnastettu myös neljään vuodenaikaan ja päivänkulkuun eli aamuun, aamu- ja 
iltapäivään sekä iltaan (Tuomi 2001, 17–20, 29–30.)  
Kiinnostavan rinnastuksen erilaisten miesten elämänkulkua selittävien mallien välillä 
tekee Levinson ryhmineen (1979). He ovat vertailleet omaa tieteellistä malliaan varhai-
seen heprealaiseen, kiinalaiseen ja kreikkalaiseen näkemykseen. Tarkastellessaan Talmu-
din, filosofi Konfutsen ja valtiomies Solonin malleja omaan teoriaansa he huomasivat 
yhtäläisyyksiä. Talmudissa esitetään ”miehen iät” 5–100 ikävuoden välillä kuvaamalla 14 
erilaista vaihetta. Konfutse (noin 500 eaa) jakoi miehen elämän kuuteen vaiheeseen ja 
Solon (noin 600 eaa) yhdeksään vaiheeseen, joista kukin kestää seitsemän vuotta. Levin-
sonin mallissa on taas viisi keskeistä elämänvaihetta. Aikuisuutta edeltävä vaihe on noin 
15–20-vuotiaana. Varhaisaikuisuutta eletään 15. tai 20. ikävuodesta noin 40-vuotiaaksi. 
Vaiheen alussa mies elää viitisentoista vuotta noviisivaihetta. Talmudin ja Solonin teks-
tien mukaan 30-vuotiaana mies saavuttaa täydet voimansa. Näissä ”täysissä voimissaan” 
mies elää Levinsonin mallin mukaan 30–40-vuotiaana. (Levinson, Darrow, Klein, Levin-
son, & McKee 1979, 324.) 
Keskiaikuisuus alkaa noin 40-vuotiaana ja jatkuu parikymmentä vuotta. Solonin mie-
lestä 42–56-vuotiaana miehen mieli ja kieli ovat parhaimmillaan. Talmud kertoo 40-
vuotiaan miehen saavuttavan ymmärtämystä, 50-vuotiaan antavan neuvoja. Konfutse ei 
kärsinyt sanojensa mukaan enää 40-vuotiaana hämmennyksestä ja 50-vuotiaana hänelle 
selvisivät ”taivaan toiveet”. Yhteistä näkemyksille on käsitys miehen kykyjen ja ominai-
suuksien huipusta 40–60-vuotiaana. Tämän jälkeen alkaa myöhäisaikuisuus. Talmudin 
mukaan miehestä tulee vanhempi (elder) eli seniori, viisas mies 60-vuotiaana. Konfutse 
sijoittaa tähän aikaan kasvavan uudenlaisen henkisen vapauden erilaisten jännitteiden 
purkautuessa. Levinsonin mallin myöhäisaikuisuutta vastaa Talmudissa kuvattu 80-
vuotiaan vaihe, jolloin ikämies saa uutta voimaa. 90-vuotiaana hän on jo taipunut vuosi-
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en painon alla ja sadan vuoden tienoilla hän alkaa tehdä lähtöä tästä maailmasta. (Levin-
son, Darrow, Klein, Levinson, & McKee 1979, 324–325.) 
Initiaatioriitit toimivat yksilölle ja ympäröivälle yhteisölle merkkeinä tiettyjen elä-
mänkulun vaiheiden ohittamisesta. Länsimaisessa kulttuuripiirissä ei Blattererin (2007b, 
18) mukaan kuitenkaan ole riittejä, jotka eksplisiittisesti kertoisivat siirtymästä aikuisuu-
teen. Rippikoulun käyminen ja konfirmaatio ovat edelleen esimerkkejä suomalaisen 
kulttuuripiirin nuoruuden merkeistä, mutta aikuisuuden rajapaaluina pidettyjä tapah-
tumia todellakin on vähemmän. Jos aikuisuuden alku sijoitetaan noin 18. ikävuoden 
tienoille, esimerkiksi ajokortin myöntäminen ja ravintolaillan viettäminen saattavat olla 
tapahtumia, jotka kertovat yksilölle ja hänen ympäristölleen uudesta statuksesta (ks. 
Blatterer 2007b, 49). 
Kriisien ja suvantojen vuorottelu on yleisesti jaettu käsitys elämänkulusta. Erilaisten 
kausien vaiheittainen vuorottelu on ominaista kehityspsykologisille malleille (ks. esimer-
kiksi Perho & Korhonen 1995, 323), ja ne taustoittavat toistuvasti myös arkipuhetta aikui-
suudesta ja elämän etenemisestä. Herranen ja Harinen (2008) esittävät, että kehityspsyko-
logiset teoriat ovat muuttuneet kulttuuriseksi todellisuudeksi, sillä ne ”ovat olleet norma-
tiivisesti vahvoja”. Niinpä ne ovat ”siirtyneet sujuvasti osaksi kulttuurisia hyvän elämän 
määrityksiä ja odotuksia”. (Herranen & Harinen 2008, 4.) 
Useat mallit ovat siirtyneet yli vuosituhansien, ja jo antiikin aikana syntyneet kieliku-
vat ja vertaukset ovat nykyisinkin tuttuja. Jäsennämme elämänkulkua yhä vuoden- ja 
päivänkulun metaforin. Eritoten lapsuuden, vanhuuden ja kuoleman metaforat ovat 
paljon käytettyjä: muun muassa kasvun kevät, elämän ehtoo ja uneen vaipuminen yön 
tullen ovat toistuvia kielikuvia. Myös nykypäivän tieteellisessä ajattelussa on tapana 
jakaa elämänvaiheita jaksoihin. Aikuisuuskin jaetaan useampiin jaksoihin, joita ovat 
tyypillisesti varhaisaikuisuus, keski-ikä ja myöhäisaikuisuus. Jaksojen nimitykset vaihte-
levat kontekstin mukaan, mutta ainakin nuoren aikuisen elämänvaihe, keski-ikä ja van-
huus tai vanhuutta edeltävä jakso erotellaan toisistaan niin arkipuheissa kuin myös tie-
teellisemmässä keskustelussa. 
Elämänkulkujen monimuotoistuminen ei ole nujertanut taipumustamme vertailla 
omien elämäntapahtumiemme sijoittumista kronologiselle ikäjanalle eikä se myöskään 
estä meitä vertailemasta kohtaamiemme ihmisten elämänkulkuja omiimme. Vaikka mo-
nia merkkipaaluja yhä on, niiden sijainti kronologisella elämänjanalla on liikkuvaa. Nor-
matiivista aikuisuutta tarkasteltaessa työ ja perhe ovat tärkeitä määrittäjiä eri ikävaiheille. 
Aikuisuutta edeltävässä elämänvaiheessa on keskeistä kouluttautuminen tulevaan työ-
hön, josta vanhuudessa luovutaan eläkkeelle siirtymisen myötä. Samoin perhe-elämään 
liittyvät taitekohdat, perheen muodostaminen ja lasten muuttaminen pois kotoa, osoitta-
vat siirtymiä elämänvaiheiden välillä. (Blatterer 2007b, 36–38, 40–42; Nugin 2010, 36–38; 
Ruoppila 1995, 290–291; Schaie & Willis 1996, 14–15; Vilkko 2001, 75–77.) 
Toisaalta voidaan väittää, että elämänkulku on hyvinkin strukturoitua esimerkiksi 
yhteiskunnallisten normien johdosta (Buchmann 1989, 17). Tämä ajatus pätee esimerkiksi 
koulutuksen [alkuvaiheen] osalta: suomalainen lapsi menee peruskouluun tietyn ikäise-
nä, päättää sen tietyn ajan kuluttua ja siirtyy seuraavaan oppilaitokseen – tai tekee jotakin 
muuta. Yksilöllä on kuitenkin jo tässä vaiheessa valinta edessään eikä nuoren eteen au-
kene suinkaan jollakin tapaa ”automaattisesti” etenevä elämänkulku. (Hoikkala 1993, 19–
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20.) Aikuisen elämänkulun kohdalla ei puhutakaan välttämättä tarkoista ja tiukoista 
struktuureista vaan elämänkulkua hahmotetaan enemmänkin erilaisten siirtymien ja 
kronologisen iän kautta. Pelkistäen ilmaistuna voidaan ajatella, että tietynikäinen ihmi-
nen on tietyssä elämänvaiheessa, olipa nykypäivänä hänen ympärillään erityisen ohjaa-
via rakenteita tai ei, sillä ”struktuurit” kumpuavat suurelta osin yksilön sisältä. Kehitys-
psykologisten mallien voidaan ajatella sisältävän näkemyksen tällaisesta struktuurista. 
Niissä yksilön sisäisellä elämällä on keskeinen sija, ja ihmisen psykologinen ja fysiologi-
nen kehitys ohjaavat myös aikuisen kasvua ja kehittymistä.  
 
2.1.3 Kehityspsykologinen näkökulma aikuisuuteen 
Kun esimerkiksi sosiologiassa on jäänyt aikuisuuden sisällöllinen määrittely ja kuvailu 
vähemmälle huomiolle, on psykologian alalla pohdittu aikuisuutta enemmän (Blatterer 
2007b, 3–4; Blatterer 2010, 63–64, 69; Holdsworth & Morgan 2005, 106; Hutson & Jenkins 
1989, 92; Raitanen 2001, 196–197; ks. myös Marin 2011, 225). Kehityspsykologisista lähtö-
kohdista versovat näkemykset, joiden mukaan ihmiselämää voidaan tarkastella esimer-
kiksi kaarena tai toisiaan seuraavina vaiheina. Tunnetuimpia teoreetikoita ovat Levinson 
ja Erikson sekä Havighurst (ks. laajemmin esimerkiksi Hayslip & Panek 1989, 363–368, 
Kimmel 1980, erit. 80–118; Kuusinen 1995, 311–317; Levinson, Darrow, Klein, Levinson, & 
McKee 1979, 4–5; Marin 2001, 234–239; Nurmi 1995, 258–259). Tällaisia malleja on usein 
kritisoitu jäykiksi, sillä melko tarkoin tiettyihin ikävuosiin sidotut murrokset tai kehitys-
vaiheet vaikuttavat kaavamaisilta.   
Bauman (2001) kuvaa, kuinka kehityspsykologisia malleja voidaan pitää jopa vanhen-
tuneina. Esimerkiksi aikuista ravisteleva identiteettikriisi oli Eriksonin teoriassa Bauma-
nin mukaan sairaus, joka vaati lääketieteellistä interventiota. Nuoruuteen identiteettikrii-
si liittyi aivan terveellä tavalla, mutta sen kuului ”mennä ohi” aikuisuuden saavuttami-
sen myötä, kun elämää alkavat leimata pysyvyys ja jatkuvuus. Bauman huomauttaa 
identiteettikriisin olevan nykyisin jotakin muuta kuin harvinainen mielisairaus – ”eivät 
nuoret eivätkä aikuiset koe ’jatkuvuutta’ ja ’pysyvyyttä’ tänä päivänä”, hän väittää.  
(Bauman 2001, 148.)  
Holdsworth ja Morgan (2005) pohtivat muun muassa elämänkulku- ja siirtymäkäsit-
teiden osakseen saamaa arvostelua, ja purkaessaan käsitteistöä he tulevat osoittaneiksi, 
kuinka monessa merkityksessä käsitteitä voidaan käyttää. Näkipä länsimaiset elämänku-
lut kuinka yksilöllistyneinä ja fragmentaarisina tahansa, on ihmisen elämässä kuitenkin 
havaittavissa aina joitakin sellaisia tapahtumia, joita voi nimittää siirtymiksi. Ne voivat 
olla pitkiä prosesseja tai tapahtua eri ihmisten elämissä eri aikoina, mutta siltikin ne ovat 
odotettuja tai odotettavissa olevia, merkityksellisiä sekä huomioituja. Monia siirtymiä 
juhlitaan; joitakin osataan odottaa. Esimerkiksi lapsen kotoa muuttamisella on tietty 
ennakoitu aikataulunsa, mutta toteutuessaan tämäkin siirtymä voi ottaa monia muotoja, 
ja sen aika voi vaihdella paljon yksilöiden välillä4. (Holdsworth & Morgan 2005, 20–22, 
67.)  
                                                     
4 Toisaalta tässä esimerkkinä olevan kotoa muuttamisen tilastollinen tarkastelu osoittaa selviä eroja 
eri maiden välillä (Holdsworth & Morgan 2005, 28). Havainto muistuttaa, että elämänkulkujen 
yksilöllistymistä ei tule korostaa liikaa – saman valtion samanikäisten asukkaiden välillä on elämän-
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Eräs kehityspsykologisten teorioiden kritiikin kohde on sukupuoli. Malleja on mah-
dollista arvostella mieskeskeisyydestä, sukupuolen merkityksen vähättelemisestä ja jopa 
unohtamisesta. Lisäksi arvostellaan, kuinka mallit perustuvat länsimaisen, valkoisen 
keskiluokan kokemuksiin. (Greene 2003, 14–15, 19.)5 Kehityspsykologisia teorioita ei ole 
kritiikin vuoksi syytä sivuuttaa (ks. esimerkiksi Koski & Moore 2001, 7; Perho & Korho-
nen 1995, erit. 338). ”Maailman muuttumisesta” huolimatta kehityspsykologisia malleja 
aikuisuudesta voidaan pitää edelleen selitysvoimaisina. Herrasen ja Harisen (2008) mu-
kaan kehityspsykologiset teoriat ovat itse asiassa sopusoinnussa jälkimodernin yhteis-
kunnan ihanneaikuisuuden kanssa. Perusteluna he esittävät, että nykyinen ideaaliaikui-
nen on kypsä ja vahva. Kasvaessaan ja kehittyessään yksilö "päätyy lopulta hallittuun 
olotilaan" ja hän on itsenäinen aikuinen, joka pärjää omillaan. (Herranen & Harinen 2008, 
4.) 
Esittelen seuraavaksi edellä mainitsemani kolme mallia, joista ensimmäisenä esitän jo 
lyhyesti kuvaillun Levinsonin teorian aikuisen kehityksestä. Tämän jälkeen referoin tii-
viisti Eriksonin ja Havighurstin teorioita. Levinsonin (1979) ajattelussa kehittyvä aikuinen 
mies on uudistuva, aktiivinen toimija, joka ratkoo eri ikäkausiin liittyviä kehitystehtäviä. 
Hänen esittämässään mallissa nuoruus päättyy varhaisaikuisuuden siirtymään ja var-
haisaikuisuus päättyy noin 45. ikävuoden kohdalla, keskiaikuisuuden lähestyessä. Var-
haisaikuisuus koostuu seuraavista vaiheista: 
- Varhaisaikuisuuden siirtymä tapahtuu ikävuosien 17–22 välillä. 
- Aikuisuuden maailmaan astuminen tapahtuu 22–28-vuotiaana. 
- Kolmenkymmenen siirtymä alkaa usein 28. ikävuoden aikana; viimeistään noin 33-
vuotiaana, useimmiten 26. ja 29. ikävuoden välillä. 
- Aloilleen asettuminen tapahtuu 33–40-vuotiaana, ei koskaan ennen 30. ikävuotta. 
 
Ensimmäiset kolme vaihetta, varhaisaikuisuuden siirtymä, aikuisuuden maailman siir-
tyminen ja 30. ikävuoden siirtymä, leimaavat nuoren aikuisen elämää viitisentoista vuo-
den ajan, 17- tai 18-vuotiaasta alkaen 32- tai 33-vuotiaaksi saakka. Tähän saakka nuori 
aikuinen on rakentanut paikkaansa yhteiskunnassa ja ollut aikuisuuden noviisi. Aloilleen 
asettuminen tarkoittaakin vakaan sijan löytämistä ja oman minuuden projektia, jossa 
minä saa hahmonsa. 36–40-vuotiaana mies saavuttaa vaiheen, jota Levinson kumppanei-
neen kutsuu omaksi itseksi tulemiseksi, ”itsellistymiseksi” (Becoming One’s Own Man). 
Keski-iän siirtymä tapahtuu 40–45-vuotiaana ja päättää varhaisaikuisuuden.  (Levinson, 
Darrow, Klein, Levinson, & McKee 1979, 20–23; 53, 56–60; 71–79; 331–332; ks. myös Hays-
lip & Panek 1989, 8–9, 365–368.) 
Levinsonin ja kumppaneiden (1979) teoria miehen elämänvaiheista pohjaa yksilökoh-
taisen elämänrakenteen käsitteeseen. Jokaisella ihmisellä on elämänrakenteensa, joka 
kehittyy kausien mittaan. Elämänrakenteessa on kyse valinnoista: mitä teen työkseni, 
kuka on puolisoni, mitä teen elämässäni ja niin edelleen. Elämänrakenteen olemus ei ole 
                                                                                                                                   
kuluissa usein paljon yhteneväistä. Samaan tapaan kehityspsykologisten teorioiden kehitystehtävät 
voidaan nähdä kulttuurisesti ja myös ikäkohorttien mukaan varioivina (Hayslip & Panek 1989, 15). 
5 Greene (2003) arvioi kehityspsykologisia malleja kriittisesti myös monista muista näkökulmista, ja 
hän nostaa esiin muun muassa mallien mekanistisen tavan ”jaksottaa” elämänkulku. 
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sattumanvarainen kooste erilaisia komponentteja vaan elävä ja muuntuva kudelma, jossa 
yksilön valinnat kietoutuvat toinen toisiinsa. Melko vakaiden jaksojen aikana elämänra-
kennetta rakennetaan vahvistaen, kun taas siirtymien aikoina rakennetta arvioidaan ja 
muokataan. Elämänrakenteen käsitettä voi lähestyä kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin 
yksilöllä on sosiokulttuurinen maailmansa, jossa hän elää. Jotta yksilöä ja hänen elämän-
kulkuaan voisi ymmärtää, tulee huomioida ne sosiaalis-kulttuuriset yhteisöt, jotka häntä 
ympäröivät, esimerkiksi luokka, uskonto ja perhe. Samoin on kiinnitettävä huomiota 
taloudellisiin ja poliittisiin muutoksiin sekä muuhun liikehdintään yhteiskunnassa, sillä 
kaikki nämä muutokset heijastuvat yksilöihin yhtä lailla kuin muutokset yksilön ”lähel-
lä”, esimerkiksi työssä ja perheessä. Toiseksi Levinson ryhmineen huomauttaa, että yksilö 
itsenään, omine tiedostettuine ja tiedostamattomine haluineen, toiveineen, arvoineen ja 
muine ominaisuuksineen on olennainen osa elämänrakennetta. Kolmanneksi elämänra-
kenteen käsite kytkeytyy yksilön rooleihin ja positioihin eli huomio on suunnattava myös 
yhteisöihin ja toimintoihin, joihin hän on kiinnittynyt. Mies on muun muassa kansalai-
nen, puoliso, ystävä ja työntekijä. (Levinson, Darrow, Klein, Levinson, & McKee 1979, 42–
46, 317–318.)  
Levinsonin tutkimusryhmä (1979) pitää juuri yksilön ja yhteisön välisen vuorovaiku-
tussuhteen korostamista keskeisenä erottavana tekijänä, kun heidän malliaan verrataan 
toiseen tunnettuun elämänkulkumalliin, Eriksonin teoriaan ihmiselämän vaiheista. Le-
vinsonin ryhmän mielestä Eriksonin malli keskittyy yksilön sisäiseen kehitykseen, egon 
kehittymiseen. (Levinson, Darrow, Klein, Levinson, & McKee 1979, 322–323.)  
Eriksonin (1980; 1982) mallissa lapsen ja aikuisen kehitys etenevät kriisien kautta. Ih-
misen tulee ratkoa kriisit menestyksekkäästi, jotta hän voi siirtyä uusien kehitystehtävien 
pariin. Nuori aikuinen pohtii omaa identiteettiään ja ratkoo läheisyyden ja eristäytymisen 
välistä psykososiaalista kriisiä. Nuoren aikuisen, kaksi–kolmekymmentä vuotiaan ihmi-
sen, elämässä keskeisellä sijalla ovat ystävyyssuhteiden ja rakkaussuhteen rakentaminen. 
Rakkaus on avainsana tässä elämänvaiheessa. Hän haluaa luoda intiimejä suhteita toisiin 
ihmisiin ja muodostaa näiden suhteiden avulla samalla käsitystä itsestään. Uhkana on 
epäonnistuminen suhteiden rakentamisessa ja tästä seuraava kokemus eristymisestä. 
Keski-ikää lähestyvä aikuinen ratkoo reproduktiivisuuteen ja hoivaan liittyviä kehitys-
tehtäviä, jotka Erikson tiivistää tuottavuuden ja lamaantumisen kysymyksiksi. Keski-
ikäisen, 40–60-vuotiaan aikuisen tehtävänä on tukea uusia sukupolvia ja kantaa huolta 
muista, ei vain omista lapsistaan, vaan ylipäätään toisista ihmisistä. Näissä tehtävissä 
epäonnistunut ihminen saattaa turhautua, lamaantua ja käpertyä itseensä. (Erikson 1980, 
134–135; Erikson 1982, 32–33, 66–71; ks. myös Bentley 2007, 10–13; Hayslip & Panek 1989, 
363–364; Schaie & Willis 1996, 41–45, 55–56.) 
Havighurstin kehitystehtäväteoriassa noin 18–30 6 -vuotias aikuinen ratkoo var-
haisaikuisuuden kehitystehtäviä. Tässä kohden elämänkulkua keskeisiä tehtäviä elämäs-
sä ovat puolison valinta, perhe-elämän opetteleminen ja perheen perustaminen, lasten 
kasvattaminen sekä kodin ja talouden hoitaminen. Samaan aikaan aikuinen hakee itsel-
leen ystäviä ja mieluisia sosiaalisia ryhmiä, ottaa ryhmissä paikkansa ja siirtyy työelä-
                                                     
6 Varhaisaikuisuuteen kuuluviksi jaksoiksi on esitetty myös noin 18.–35. ikävuotta ja keskiaikuisuu-
teen eli -ikään liittyviksi noin 35.–60. ikävuotta (Havighurst 1973, 10–11; Hayslip & Panek 1989, 9). 
  13 
 
mään sekä ryhtyy kantamaan vastuuta kansalaisena ja erilaisten yhteisöjen piirissä, esi-
merkiksi naapurustossa tai järjestöissä. (Havighurst 1953, 257–267.)  
Kuten Havighurst (1953) toteaa, kulttuuri vaikuttaa näiden tehtävien sisältöihin. Esi-
merkiksi yhteiselämän opetteleminen tapahtuu tänä päivänä ”etukäteen”, sillä nykyisin 
monet kumppanukset muuttavat yhteiseen kotiin jo ennen naimisiinmenoa. Hääpäivä ei 
tästä syystä toimi suhteen merkkipaaluna täysin samaan tapaan kuin aiempina vuosi-
kymmeninä, ja välttämättä avioliittoa ei edes solmita. Yhä ajankohtaisena kysymyksenä 
voi kuitenkin pitää, ainakin jossain määrin, nuoren rouvan mietteitä perhe- ja työelämän 
yhteen sovittamisesta. (Vrt. Havighurst 1953, 259.) 
Keski-iän kehitystehtäviä selvitellään Havighurstin (1953) mallissa noin 30–55-
vuotiaana. Aikuinen jatkaa teini-ikäisiksi varttuvien lastensa kasvattamista, ja samalla 
huomio alkaa kiinnittyä myös omien vanhempien ikääntymiseen. Moni aikuinen toimii 
aktiivisesti omissa yhteisöissään. Havighurst arvioi, että miehet kiinnittyvät naisia 
enemmän oman uransa kehittämiseen ja naiset taas suuntautuvat miehiä enemmän kan-
salaistoimintaan. Syynä ei ole ainoastaan se, että miehillä olisi vähemmän aikaa muille 
riennoille työn ohella, vaan mahdollisesti miehillä on naisia kielteisempi käsitys poliitik-
kojen toiminnasta, pohtii Havighurst. Tässä vaiheessa elämää aikuisella on enemmän 
vapaa-aikaa, ja kansalaistoiminnan ohella on aikaa myös huvitella ja viettää muutoin 
aikaa harrastusten parissa. Keski-iässä tavoitellaan myös taloudellista vakautta ja pyri-
tään vakiinnuttamaan tietty elintaso. Fysiologiset ja psyykkiset muutokset sekä parisuh-
teen kehittyminen vaativat nekin keski-ikäiseltä oman huomionsa. (Havighurst 1953, 
269–276; Schaie & Willis 1996, 56–58.) Keski-ikää pidetäänkin elämänvaiheena, jolloin 
puntaroidaan omaa elämää ja saavutuksia, tarkastellaan tehtyjä valintoja ja peilataan 
vallitsevaa tilannetta nuoruuden haaveisiin ja tavoitteisiin (Hayslip & Panek 1989, 43–44). 
 Vaikka yksilön näkökulmaan vahvasti kiinnittyvät, elämänkulkua tiettyihin jaksoihin 
jakavat mallit ovat olleet arvostelun kohteena, niiden merkitystä ei voi vähätellä. Eritoten 
juuri kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna mallit tai ainakin niiden pelkistetyt maal-
likko- ja arkiversiot ovat kiistämättä elinvoimaisia. Esimerkiksi edellä esittelemäni elä-
mänrakenteen käsite on paitsi arvokas teoreettinen työkalu, se on valunut myös arkipu-
heisiimme. Käsite auttaa ymmärtämään elämänvalintoja ja täten elämänkulkua. Puhum-
me tehtävistä ratkaisuista ja pohdimme, millaisista ”palikoista” rakennamme elämämme. 
Samoin arkipuheissa viittaamme usein tiettyyn ikään tai selitämme elämänkulkua erilais-
ten kriisien ja suvantovaiheiden vaihteluilla. Kuten kuvasin, kulttuuriperinteessämme on 
ollut tapana ajatella elämää vaiheina (Tuomi 2001, 13).  Tultaessa kohta nykypäivää mo-
dernit kehityspsykologiset teoriat ovat saavuttaneet vakaan aseman ja ne otetaan nykyi-
sin usein avuksi hyvän elämän määrittelyssä (Herranen & Harinen 2008, 4). Pystymme 
mallien avulla jäsentämään elämäntapahtumia, erilaisia kriisejä ja muutoksia.  
 
2.1.4 Normiaikuisuus ja aikuistumisen instituutio 
Käsitteellä normiaikuisuus tarkoitan edeltävien sukupolvien ihanneaikuisuutta (Blatterer 
2007b; Lee 2001). Tuollaista aikuisuutta eläneen yksilön piirteet poikkeavat niistä ominai-
suuksista, joiden voisi olettaa takaavan menestymisen nyky-yhteiskunnassa. Kuitenkin 
normiaikuisuuden mittoihin on yllettävä, jotta saavuttaisi kompetentin aikuisen statuk-
sen. Kuten Ketokivi (2005, 130) tiivistää, tietty aikuistumisen malli on vakiintunut, ja ”se 
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on muodostunut tavanomaiseksi ja objektivoitunut sisäistetyksi säännöstöksi, jota vasten 
omaa elämänkulkua tarkastellaan”. 
Aikuisuus (adulthood) ilmestyi englanninkielisiin teksteihin 1870-luvulla. Sitä edelsi 
adjektiivi aikuinen (adult), joka pohjautui latinan kasvamista tarkoittavaan adolescere-
verbiin. Sosiaalisesti jaettu merkitys aikuisuus-käsitteelle syntyi paljon myöhemmin eikä 
esiteollinen länsimainen kulttuuri tuntenut aikuisten muodostamaa sosiaalista kategori-
aa. Euroopassa lapset osallistuivat tuottavaan työhön jo hyvin varhain, perhe perustettiin 
nuorena ja eliniänodote oli alhainen. 1800-luvun lopusta alkaen alettiin kuitenkin hah-
mottaa elämänkulun jakso nuoruuden ja vanhuuden välillä nimenomaan aikuisuutena. 
Blatterer (2007b) pitää merkittävänä G. Stanley Hallin vuonna 1904 julkaistua tutkimusta 
nuoruudesta, sillä hänen työnsä antoi pohjan kehityspsykologialle ja Hall tuli samalla 
jakaneeksi elämänkulun tiettyihin, selkeästi määriteltyihin vaiheisiin. Myös nuorten 
irrottautuminen työtä tekevästä väestöstä koulutuksen piiriin oli merkittävä tekijä. (Blat-
terer 2007b, 11–12; Côté 2000, 13.)7  
Vasta toisen maailmansodan aikaan aikuisuudesta tuli käsite, joka saavutti yleisen tie-
toisuuden ja arjen sanankäytön. Siitä tuli tavoiteltava vaihe, joka päätti epäkypsän nuo-
ruuden. Blatterer (2007b) mainitsee tästä kulttuurisesta muutoksesta tunnusmerkkeinä 
muun muassa yhdysvaltalaisen aikakauslehti Reader’s Digestin (Valitut Palat) ja naisten-
lehti McCall’sin tekstit. Lehdet saavuttivat laajan lukijakunnan ja pyrkivät jutuissaan 
määrittelemään, mitä ja millaista aikuisuus on. Muutos näkyi myös kielellisesti: ”Älä ole 
lapsellinen!” ja ”Kasva jo aikuiseksi!” -tyyppiset sanonnat ilmaantuivat arkiseen kielen-
käyttöön. (Blatterer 2007b, 12.)  
Läntisen kulttuurin historiassa toisen maailmansodan jälkeen alkanut ja 1970-luvun 
alussa päättynyt ajanjakso oli erityisen suotuisa tietynlaisen aikuisuuden institutionali-
soitumiselle. Tällaista keinotekoista aikuisuutta Lee (2001) nimittää normiaikuisuudeksi 
(standard adulthood). Käsitys normiaikuisuudesta kehkeytyi, kun perheiden varakkuus 
lisääntyi ja työurat muodostuivat vakaammiksi. Työuraa rakennettiin saman työnantajan 
palveluksessa ja eteneminen tapahtui hiljalleen työvuosien kertyessä. Lisäksi eläkejärjes-
telmät takasivat toimeentulon myös työuran päättyessä. Vakaus luonnehti myös vallin-
nutta arvomaailmaa. Heteroseksuaalinen ydinperhe, taattu toimeentulo ja tarkoin enna-
koitavissa oleva elämänkulku liittyivät maailmansotien jälkeiseen turvallisuuden ja hy-
vinvoinnin arvostukseen. (Blatterer 2007b, 13–15, 38.)  
Vakaa ja turvallinen normiaikuisuus ei koskenut suinkaan kaikkia. Kaikki ryhmät ei-
vät olleet osallisia lisääntyvästä taloudellisesta hyvinvoinnista, ja marginaaliin asetetut 
jäivät siitä usein osattomiksi. Lisäksi hyvinvointi oli sukupuolittunutta, sillä miehet olivat 
perheenelättäjiä. Tiiviisti ilmaistuna hyvinvointi jakautui länsimaissa epätasaisesti suosi-
en valkoisia, heteroseksuaalisia miehiä. Näistä reunaehdoista huolimatta syntyi stabiili 
käsitys normiaikuisuudesta. Erot olivat todellisia, mutta ne eivät heikentäneet tietynlai-
                                                     
7 Nikander (1999) muistuttaa, että tutkijat ovat esittäneet monia erilaisia näkemyksiä eri ikäkausi-
en ”keksimisestä”. Lapsuus, nuoruus ja keski-ikä ovat kaikki ikävaiheita, joiden olemassaolo on 
havaittu tai keksitty tiettynä historiallisena hetkenä. Näkemykset ikäkausien sisällöistä ovat nekin 
aikasidonnaisia. Eläkkeelle jääminen ei tarkoita nyt vanhuuden alkamista, vaan kenties [terveydenti-
lan salliessa] uuden aktiivisen ja entistä vapaamman elämänvaiheen alkua. (Nikander 1999, 30–31.)  
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sen aikuisuuden normatiivista asemaa. Normiaikuisuus sisältöineen muodostui vertailu-
kohdaksi henkilön kypsyyden saavuttamiselle ja säilyi sellaisena. Yhä edelleen omankin 
aikamme käsitykset aikuisuudesta perustuvat vakaata elämää tavoitelleen ja eläneen 
sukupolven kokemuksiin ja odotuksiin. (Blatterer 2007b, 15.) 
Hoikkala (1993) nostaa esiin kaksi käsiteparia: institutionaalisen aikuistumisnäke-
myksen ja aikuistumisen instituution. Ensimmäinen viittaa koulutus- ja työyhteiskunnan 
tapaan hahmottaa aikuistumista. Se on pysyvien asemien saavuttamista "ammatti-, työ-, 
asunto- ja parisuhdemarkkinoilla". Aikuistumisen instituutio on "laaja kulttuurimalli", 
joka "merkitsee yksilön kulkemista ikään kuin radalla ennalta tiedettyyn kohteeseen 
(opintoväylien kautta eri markkinoille)". (Hoikkala 1993, 239.)  
Hoikkala (1993) luettelee kuusi aikuistumisen tulkintaa:  
1) Aikuistuminen instituutiona, mitä kuvaa edellä mainittu eteneminen radalla. Esi-
merkiksi ajatus nuoren luotsaamisesta ohi puberteetin ilmentää tällaista tulkintaa 
aikuisuudesta.  
2) Positiivisena kategoriaominaisuutena eli järkevyytenä. Murrosikäisen nuoruuden 
esitetään olevan ei-järkevyyttä ja muun muassa etsimistä ja kokeilemista; aikui-
suuden taas järkevyyttä sekä vakiintunutta olemista ja vastuullisuutta.  
3) Negatiivisena kategoriaominaisuutena eli jämähtämisenä.  
4) Nuoriin sijoitettuna positiivisena määreenä, esimerkiksi lausahduksessa, jossa 
nuori ”käyttäytyy aikuismaisesti”.  
5) Täysi-ikäisyytenä, johon liittyvät esimerkiksi riippumattoman kansalaisen velvol-
lisuudet, vastuu sekä tietoisuus omasta aikuistumisesta, joka on tai voi olla läpi 
elämän jatkuva tehtävä.  
6) Realismina eli aikuisuus on ”luonnollista”. Ihmisellä on lupa vanheta, eikä aikui-
suus ole tylsää: ”ei tarvi sauhuta sillä lailla” ja ”ei syytä hepuliin, vaikka rypyt il-
maantuvat naamaan”. Realismimalliin liittyy usein familistinen retoriikka, jolle 
vastakohdan tarjoaa haarniskamalli (kohta 3). Vastinparin voi ilmaista niin, että 
menevä nainen tai mies onkin realistisen tulkinnan mukaan kauhea pintaliitäjä, 
joka ei halua mukautua luonnolliseen elämänkulkuun ja asettua seuraamaan 
oman lapsen kehitystä. (Hoikkala 1993, 240–243.)  
 
Hoikkala (1993) päätyy tiivistämään aikuisuutta, aikuistumista ja kasvatusta käsittelevän 
tutkimuksensa erään keskeisen tuloksen kolmeen sanaan: elämä on matka. Hän viittaa 
tällä tunnettuun metaforaan, joka esittää elämän kulkuna pisteestä toiseen, ei esimerkiksi 
syklinä. Matkan etenemistä voidaan kuvata eri tavoin, mutta yhteisiä piirteitä on paljon: 
risteykset ja sivuraiteet saattavat tuottaa pulmia matkaa taittavalle, mutta yhtä kaikki 
matka etenee. Hoikkala pohtii aikuistumisen instituution, mutta myös laajemmin elä-
mänkulun instituution ”kriisiä”. Aikuistuminen voi tapahtua hänen päätelmiensä mu-
kaan monella tavalla, ja ”aikuisuuden kirkkaus ja lopullisuus on poissa”. (Hoikkala 1993, 
244, 247, 250–251.) 
Normiaikuisuuden olemuksessa on paljon samoja piirteitä kuin aikuistuminen insti-
tuutiona -tulkinnassa. Normiaikuisuuteen voi liittää sellaisia määreitä kuin ennakoitava 
ja vakaa. Aikuistumisen instituutio -käsitteeseen kytkeytyy elämän eteneminen ”tiettyä 
rataa” eteenpäin (Hoikkala 1993, 243–244, 250–251).  Yhteistä on myös näiden mallien 
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ideaalisuus tai ainakin suotavuus. Ennalta tiedettyä reittiä etenevä aikuistuminen tai 
elämä on tuttu malli, jota toistetaan niin maallikoiden kuin asiantuntijoiden puheissa. 
Toisto pitää yllä erästä aikuistumisen ja elämänkulun kuvaa: pisteestä toiseen likipitäen 
vakaasti etenevä elämä. Kuitenkin esimerkiksi mediateksteissä aikuistumista tai [aikui-
sen] elämänkulkua esitetään enää harvemmin ainoastaan lineaarisena prosessina. Normi- 
ja instituutiopuheille vastakkaisia tulkintoja on löydettävissä, ja molempien mallien, 
normiaikuisuuden ja aikuistumisen instituution, voi nähdä joutuvan horjutetuiksi. Matka 
ei etene pisteestä toiseen, saati että se pysähtyisi tiettyyn pysyvään tilanteeseen, vakaa-
seen aikuisuuteen.  
Aikuisuuden matka voi kietoutua esimerkiksi sykliksi, ja yksi ja sama yksilö voi ai-
kuistua moneen kertaan, esimerkiksi käydessään läpi avioeron, solmiessaan uuden avio-
liiton tai kouluttautuessaan uudelleen. Lisäksi jokainen taivaltaja voi edetä eri tahtiin tai 
vaihdella kulkunsa rytmiä. Matkaseurana eli yhteiskunnallisena kontekstina on epävar-
muus. (Hoikkala 1993, 251–252.) Mutkitteleva matka etenee epämääräisessä maastossa, 
jossa kiintopisteitä on vaikea määrittää. 
 
2.1.5 Naisen kulttuurinen aikuisuus 
Kulttuurisella aikuisuudella tarkoitan kulttuurisia käsityksiä aikuisuudesta, jotka Kosken 
ja Mooren (2001, 6) mukaan ovat yksilöiden identiteettimuodostuksen aineksia. Kulttuu-
rinen aikuisuus viittaa yksilön ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Aikuisuutta 
ympäröivät ulkoiset merkit ja rajapaalut ovat muuttuneet. Muutokset ovat koskeneet 
koulutusta, työtä, läheisiä ihmissuhteita ja perhettä, asumisjärjestelyjä sekä myös arvos-
tuksia.  
Olen rajannut tutkimukseni naisiin, sillä lähden liikkeelle olettamuksesta, että naisten 
ja miesten aikuisuus poikkeavat toisistaan. Olen kiinnostunut siitä, mitä naiset itse sano-
vat omasta aikuisuudestaan ja miten naisille suunnatut aikakauslehdet käsittelevät nai-
sen aikuisuutta (ks. Aronson 2008, 61). Usein vitsaillaan, etteivät pojat – tarkemmin mie-
het – aikuistu koskaan. Tytöille ja naisille jää kannettavaksi vastuullisen aikuisen rooli. 
Aapolan (1999) sekä Kosken ja Mooren (2001) pohdinta on monisyisempää. Kosken ja 
Mooren mukaan tytöt kyllä monin mittapuin mitattuina aikuistuvat poikia varhemmin, 
esimerkiksi muuttavat pois kotoa, mutta sosiaalisesti itsenäisen ihmisen paikkaa naisen 
näyttää kuitenkin olevan vaikea saavuttaa. Nainen määrittyy suhteissa muihin esimer-
kiksi vaimoksi tai äidiksi. Tytöstä ei kasva ainoastaan aikuinen, vaan hänestä tulee nainen, 
mikä tarkoittaa sukupuolierityisiä piirteitä. Aapolan mukaan nuori nainen joutuu hake-
maan aikuisten hyväksynnän aikuisuudelleen. Tyttö ei voi määritellä itse itseään ”isoksi”, 
vaan määrittelyn tekevät muut. Määrittely tapahtuu esimerkiksi hoivan tai heteroseksu-
aalisen romanssin kautta, jolloin tyttö (nainen) määrittyy alisteisen suhteen kautta. Kuu-
liainen tyttö hoivaa perheen muita lapsia ja asettaa omat tarpeensa syrjään. Tyttöystävä-
nä hän määrittyy miehen kautta. Kielteinen on myös naisen mahdollinen rooli pysähty-
neenä vastuunkantajana. Jos ”pojat on aina poikia”, niin edustavatko he nuorekasta 
ihannetta, norminrikkoja-seikkailijoita? (Aapola 1999, 339–340; Koski & Moore 2001, 5–6.) 
Yhtälailla voidaan kysyä, kuinka kielteinen ”ikuisen” lapsen eli pojan määre miehelle on. 
Nuoruuteen liitetyt piirteet ovat nykyisin tavoiteltavia piirteitä myös muille kuin 
nuorille (Hoikkala 1993, 17). Kyky heittäytyä, ottaa riskejä ja olla luova; janota muutosta, 
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olla ajan hermolla ja niin edelleen – nämä piirteet ovat Blattererin (2007b) näkemyksen 
nykyajan ihanneaikuisen piirteitä, joita esimerkiksi mainonnassa tuodaan esille. Ikuisen 
nuoruuden salaisuus houkuttaa länsimaissa [edelleen] ja nuoruuden ihailusta voisi pu-
hua kenties jopa pakkomielteenä. (Blatterer 2007b, 76–77, 81–82; Blatterer 2010, 71–72.) 
Mainoskuvastojen äärellä on mahdollista väittää, että nuorekkuuden tavoittelu näyttäisi 
koskevan naisia erityisellä tavalla. 
Jo antiikin aikana vanhuus oli pelottava ajanjakso, jota eritoten naisten kohdalla pi-
dettiin hyvin ikävänä vaiheena. Vanha mies saattoi olla sympaattinen, mutta vanha nai-
nen oli altis esimerkiksi juopottelemaan, riitelemään ja käyttäytymään seksuaalisesti 
aggressiivisesti. Keskiajalla nainen esitettiin ikävaiheita kuvaavissa teoksissa taiteilijoiden 
toimesta keski-iän aikuisuudessa syksynä, kohti talvea eli vanhuutta siirtyvänä hahmona. 
Takana on nuoruus eli kevään maisemat, hehkeys ja tuoreus, mutta myös kesä, rikas 
maa, on ohitettu. (Tuomi 2001, 32–33.) 
Tuomen (2001) mukaan naisten ja miesten ikäkausien erottelu on palvellut yhteis-
kunnallisia tarkoitusperiä antiikin Kreikasta ja Roomasta alkaen. Vaikka ikäluokittelut 
olivatkin periaatteessa miehille ja naisille samat, ne eivät olleet käytännössä keskenään 
verrannollisia. Miesten ikärajoja ja elämää määriteltiin oikeudellisin ja poliittisin perus-
tein, mutta naisten kohdalla määrittely tapahtui seksuaalisuuteen ja reproduktiivisuuteen 
liittyvien käsitteiden avulla. Kreikassa tyttö oli lapsi (pais), mutta kehittyessään hänestä 
kasvoi seksuaalisesti kypsä nainen (kore) ja neitsyt (parthenos). Avioliitto teki hänestä 
vaimon (gyne), ja menopaussin myötä naisesta tuli vanha nainen (graia). Pojilla ja miehillä 
ratkaisevaa oli taas esimerkiksi asema perheen vanhimpana miehenä. (Tuomi 2001, 31–
32.)  
Nykyinen nuoruuden ihailu liittyy enemmänkin esimerkiksi seksuaaliseen viehättä-
vyyteen kuin naisen rooliin synnyttäjänä. Ei liene kohtuutonta väittää, ettei ikä saa olla 
luettavissa naisen ulkonäöstä ainakaan ennen vanhuusvuosia. Tämä koskee myös sosiaa-
lista ja kulttuurista ”nuoruutta” ihailtavana ominaisuutena: nuorekas elämäntapa, esi-
merkiksi nuorekkaat harrastukset, voivat olla etu muun muassa työmarkkinoilla8. Nuo-
ruus on näissä mielikuvissa todellakin epätodenmukainen ideaali, mikä toisaalta ymmär-
retään – esimerkiksi ikuisesti nuorekkaan ihon mahdottomuutena – mutta samalla tavoi-
teltava ihanne. Raitanen (2001) otaksuu, ettei kronologisella iällä mitattu ”nuori” voi 
saavuttaakaan sellaista nuoruutta, mitä nyt ihaillaan. Tavoitteen voi saavuttaa keski-
ikäistyvä, korkeasti koulutettu ja hyvätuloinen [miespuolinen] henkilö, jolla on aikaa ja 
                                                     
8 Sennett (2002) kuvailee esimerkkihenkilön, ravintolayrittäjä Rosen, kautta työelämässä vallitsevia 
ikänormeja. Siirtyessään keski-ikäisenä uuteen työhön mainostoimistoon hän kohtaa arvostelua 
nuorempiensa taholta. Aiempaa kokemusta ei Sennettin mielestä juurikaan työelämässä arvosteta ja 
siihen vetoaminen on jopa häpeällistä. Lisäksi keski-ikäisen ajatellaan olevan vähemmän halukas 
ottamaan riskejä. Mainostoimiston ilmapiirissä keski-ikäinen Rose koki olevansa niin biologisesti 
kuin sosiaalisesti vanha. Hän yritti muokata ulkonäköään käymällä pukeutumisneuvojalla ja panos-
tamalla ulkoasuunsa, mutta viimeistään kokouksissa esitetyt mielipiteet paljastivat hänen ole-
van ”museokapistus, se vanha ämmä sieltä baarista”. Sennett perustelee kertomuksella, kuinka 
keski-ikäiset ja tätä vanhemmat työntekijät kohtaavat työelämässä paljon ennakkoluuloja. Kielteistä 
työnantajan kannalta on myös se, että he saattavat olla kriittisempiä esimiehiään kohtaan ja ilmaista 
poikkeavat näkökantansa nuorempia uskaliaammin. (Sennett 2002, 96–100, 103.) 
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taloudellisia mahdollisuuksia valita trendikkäin extreme-urheilulaji, kallein ja nopein 
kulkuväline sekä haasteelliset työtehtävät. (Raitanen 2001, 200–201.) 
Nikander (1999a; 1999b) näkee sukupuolen ja iän olevan keskeisimpiä tapoja, ”joilla 
ihmiset määrittävät itseään ja muita”. Länsimaisittain on tuttua jaksottaa elämänkulku 
iällä mitattaviin vaiheisiin: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Nikanderin mukaan 
yksilön elämänkulku käsitetään näitä vaiheita vastaavaksi, eli kasvu, koulutus, työ ja 
eläkkeelle siirtyminen seuraavat toisiaan selkeinä vaiheina, jotka ovat erotettavissa toisis-
taan. Mielikuva on kuitenkin rikkoutunut, kun iän ja aikataulujen välinen suhde on mur-
tunut tai murtumassa. Elämänkaaren asemesta onkin osuvampaa puhua elämänkulusta, 
jonka aikataulutukset voivat vaihdella. Myös se, mikä on kulttuurisesti sopivaa tietyn 
ikäiselle naiselle, on neuvottelun alainen kysymys. Nikander kirjoittaa pidentyneestä 
aikuisuudesta, vuosikymmenten mittaisesta ikävaiheesta. Jo pelkästään eliniän pitenemi-
nen yhdessä lääketieteen kehittymisen kanssa on merkittävä tekijä siinä, kuinka aikui-
suuden ja vanhuuden raja hämärtyy. Ihminen ehtii elämänsä aikana moniin eri rooleihin. 
Kun nuoruus ulottuu myös aikuisuuteen, on selkeitten ikävaihejakojen tekeminen vaike-
aa. Yhdenikäisyyden kulttuurissa elämäntyyli ja kulutustottumukset voivat olla identi-
teetin rakentajina tärkeämpiä kuin kronologinen ikä. (Nikander 1999a, 27–29, 33; Nikan-
der 1999b, 215–216.) 
Yhdenikäisyyden kulttuuri viittaa Meyrowitzin (1984) ja Featherstonen ja Hepwort-
hin (1989) näkemyksiin siitä, kuinka eri ikäkausien rajat hämärtyvät. Meyrowitzin mu-
kaan aikuiset ja lapset muistuttavat nykyisin toisiaan yhä enemmän eleiltään ja tyyleil-
tään; perheen vanhemmat ja lapset harrastavat samoja asioita. Televisiota katsellessaan 
lapset tulevat tietoisiksi aiemmin vain aikuisten elämään liittyneistä asioista, kuten rahas-
ta ja seksistä. (Featherstone & Hepworth 1989, 144; Meyrowitz 1984, 19–21, 34–36.) Ny-
kyisin television rinnalle on lisäksi tullut Internet ja sosiaalinen media. 
 
 
2.2 AIKUISUUS NYKY-YHTEISKUNNASSA 
 
Tutkin nuoren suomalaisen naisen aikuisuutta, ja tarkastelun taustana on nyky-
yhteiskunta, jossa nainen elää. Olen valinnut kontekstualisoinnin keinoiksi yhtäältä teo-
reettisemman aineksen ja toisaalta empiirisen aineiston. Määrittelen maailman nykyme-
noa ensisijassa Zygmunt Baumanin (2002) notkean modernin (liquid modernity) käsitteellä. 
Metodologisesti kehystän tutkimuksen ytimessä olevan yksilön ja hänen kokemuksensa 
kulttuurisella tasolla siten, että olen valinnut haastatteluaineiston rinnalle toiseksi aineis-
tolähteeksi naistenlehdet. Mediatekstit ovat osa yhteiskunnallista keskustelua, ja niiden 
kautta on mahdollista tarkastella sitä arkea, jossa ja jota kulttuurisina olentoina elämme. 
Aiheeni, nuoren naisen aikuisuuden, kannalta Baumanin laajasta tuotannosta keskei-
siä pohdintoja ovat analyysit yksilön asemasta ja kohtalosta notkistuneessa yhteiskun-
nassa. Bauman näkee yksilön joutuvan vastuuseen itsestään tavalla, joka ei ollut moder-
nille tyypillinen. Epävarmuus on hänen aikalaisdiagnooseissaan avainsana, ja yksilöä 
ympäröivää todellisuutta hän luonnehtii eri tavoin epäselväksi. (Ks. esimerkiksi Bauman 
2001; Bauman 2002.) Toisena keskeisenä lähteenäni yhteiskunnallisen tilanteen kuvauk-
selle toimivat Sennettin (2002) näkemykset. Näiden aikalaisdiagnoosien ohella olen edellä 
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siteerannut kahta tutkimusta aikuisuudesta, jotka aikuisuus-käsitteen jäsentämisen ohella 
tuottavat tietoa laajemmin tilanteesta, jossa nuori länsimainen aikuinen elää. Suomessa 
Hoikkala (1993) on selvittänyt aikuistumisen kulttuurimalleja. Lisäksi olen siteerannut 
Blattererin (2007b) Australiassa toteuttamaa aikuisuutta käsittelevää tutkimusta, jossa 
hän kirjoittaa epävarmuuden ajasta ja uskoo nykyisen individualismin olevan vakava 
haaste yksilölle. Yhteistä Blattererin ja Sennettin näkemyksille on, että he molemmat 
näkevät lojaaliuden kärsineen, siteiden löystyneen ja ajankulun kiihtyneen. Nämä luon-
nehdinnat kuvaavat paitsi työtä, myös perhettä. Notkean rakkauden ja epävakaan 
kumppanuuden teema toistuu myös Baumanin eri teksteissä. Koko perheen idea on 
muuttunut epätarkaksi, sillä perhekin on muokattavissa ja muutettavissa pikaisesti, väit-
tää Beilharz (2007, ix) edellä mainitun Blattererin (2007b) tutkimuksen esipuheessa.  
Seuraavissa kahdessa alaluvussa kuvailen työni ”baumanilaista” taustaa tarkemmin. 
Ensin esitän Baumanin näkemyksiä postmodernista tilanteesta teoreettisella tasolla ja 
esittelen kompleksisen habitaatin käsitteen. Sitten kuvailen, miten epäjatkuvuudet, frag-
mentaarisuus ja muut aikalaisdiagnostiset havainnot voivat konkretisoitua olla nuoren 
aikuisen naisen elämässä. 
 
2.2.1 Baumanin näkemys postmodernista 
Tässä alaluvussa esittelen tiiviisti Baumanin (1996d) teorian postmodernista. Mallissaan 
hän kuvaa, kuinka postmoderni poikkeaa monin tavoin modernista. Tarkoitan postmo-
dernilla yksinkertaisesti sitä länsimaista ja samalla suomalaista tilannetta, jossa nyt 
elämme eli jälkiteollista, tieto- ja viestintätekniikan läpäisemää yhteiskuntaa, jossa medi-
alla on keskeinen rooli9.  
Bauman (1996d) pitää postmodernia kuvaavana nimenä yhteiskunnalliselle asiainti-
lalle, joka on kehittynyt 1900-luvun mittaan eurooppalaisissa valtioissa. Hän näkee käsit-
teen kuvaavan monimutkaisuutta, mikä luonnehtii modernin ja postmodernin välistä 
suhdetta. Vaikka moderni, 1600-luvulla syntynyt ja lopulliseen muotoonsa 1800-luvulla 
kehittynyt tilanne, onkin postmodernin synnyttäjä, käsitteenä postmoderni kuvastaa 
modernin olennaisten tunnusmerkkien hylkäämistä. Toisaalla hän täsmentää, ettei moder-
ni ole kuitenkaan ”kuollut”, vaan modernisaatiosta on tullut jatkuvaa. Kun moderni on 
näin kehittynyt (kulloiseenkin?) huippuunsa, postmoderniksi, ei tilanteesta voida puhua 
enää modernina, vaan käyttöön on otettava uusi käsitteistö ja selitysmallit. (Bauman 
1996d, 191–193; Bauman 2001, 103–140; ks. myös Saastamoinen 2005, 106–108.) 
Bauman (1996d) onkin esittänyt postmodernista oman sosiologisen teoriansa, minkä 
kehittelyssä on ensimmäisenä hylätty olettamus tasapainoisesta yhteiskunnallisesta ko-
konaisuudesta, organistisesti järjestäytyneestä yhteiskunnasta. Ajatukset esimerkiksi 
koheesiosta, pyrkimyksestä tasapainoon tai sisäiseen yhtenäisyyteen on laitettu syrjään. 
Koko yhteiskunnan (society) käsite voidaan Baumanin mielestä korvata postmodernissa 
sosiaalisuuden (sociality) käsitteellä. Samoin postmodernin teorian rakentamisessa on 
unohdettu edistysmetafora. Koska kokonaisuus on hajonnut kaleidoskooppimaiseksi, 
hetkelliseksi ja sattumanvaraiseksi, ei ajallisuutta voi nähdä enää lineaarisena. Pikem-
minkin kysymys on lyhytaikaisista järjestyksen saarekkeista. Postmoderni on alituisen 
                                                     
9 Ks. laajemmin postmodernista käsitteenä ja asiaintilana Bauman 1996a. 
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muutoksen ja liikkeen leimaamaa, eikä selkeää kehityssuuntaa ole olemassakaan. (Bau-
man 1996d, 193–195; Bauman 2001, 101.) 
Teorian lähtökohdista on syytä mainita vielä habitaatin käsite sekä minän rakentami-
sen ja koostamisen keskeiset roolit. Postmodernissa tilanteessa modernin ajan yhteiskun-
tateoriat kohtaavat selitysvaikeuksia, sillä järjestelmänkaltaiset kokonaisuudet eivät enää 
määritä yksilöiden käyttäytymistä tai sen merkityksiä. Tilalle otettava käsite, habitaatti, 
on lavastus, jossa toiminta ja merkityksenanto ovat mahdollisia. Mahdollisuus viittaa 
valikoimaan: habitaatti tarjoaa valikoiman päämääriä ja keinoja. Habitaatissa valintojen 
sarjaa ei ole strukturoitu ennalta ainakaan tarkoin, joten yksilöt toteuttavat valintojaan 
päätösten ketjuina. Tätä valintasarjaa Bauman nimittää aluksi minän rakentamiseksi, 
mutta tarkentaa käsitettä edelleen minän koostamiseksi. Syynä täsmennykseen on, ettei 
rakentaminen tuo ilmaisuna esille prosessin asteittaista ja päättymätöntä luonnetta. 
(Bauman 1996d, 196–197.) 
Baumanin (1996d) teorian pääpiirteet voidaan ilmaista edellä esitetyn mukaisesti 
kolmen käsitteen avulla: sosiaalisuus, habitaatti ja minän koostaminen. Habitaatin ku-
vaamisessa hän hyödyntää matematiikan käsitettä kompleksinen systeemi. Baumanin mu-
kaan kompleksisia systeemeitä eivät kontrolloi tilastollisesti merkitsevät tekijät eikä nii-
den toimintaa voi ennustaa. Sosiologisen tarkastelun kannalta tästä seuraa, ettei tilastolli-
sen analyysin avulla voida selittää tai ennustaa erilaisia habitaatissa vallitsevia ilmiöitä. 
Bauman tiivistää väitteensä todeten, että ”merkitsevyyden ja numeroiden tiet ovat eron-
neet”. (Bauman 1996d, 197–198; vertaa järjestykseen: Bauman 1997, 182.)  
Kompleksinen systeemi viittaa epämekaanisuuteen eli toinen ei vaikuta toiseen ennal-
ta arvattavalla tavalla. Teoreettisuudestaan huolimatta Baumanin kuvaama epämekanis-
tinen maailma ei ole vain abstrakti ajatuskuva, vaan sen voi nähdä jäsentävän yksilön 
kokemuksia esimerkiksi uutisvirran tarkastelijana, sosiaalisen median tekstien lukijana ja 
arkisiin kahvipöytäkeskusteluihin osallistujana. On tyypillistä, että syiden ja seurausten 
suhteita esitetään monimutkaisina. Toinen ei vaikuta toiseen yksiselitteisellä, yhdellä 
tavalla.  
Kompleksisuus laajenee Baumanin ajattelussa kaikenkattavaksi fragmentoitumiseksi, 
ja habitaatin asukkaiden näkökulmasta tilanne vaikuttaa lähentelevän mahdottomuutta: 
mitä tulee haluta, kuinka toimia ja miten perustella päätöksensä itselleen? Habitaatti on 
pullollaan määrittelemättömyyttä, ja se täyttyy keskenään kilpailevista ja ristiriitaisista 
väitteistä. Toimijat tyytyvät seuraavien siirtojen heuristiikkaan, sillä varmojen tietojen 
puuttuessa deterministisiä ketjuja ei voi muodostaa. Habitaatin asukas onkin keskeneräi-
syyden, liikkuvuuden ja juurettomuuden leimaama. Hänellä ei ole saatavillaan yhtään 
varmaa mallia oman identiteettinsä rakentamiseen. Identiteetti rakennetaan peräkkäisten 
yritysten ja erehdysten kautta. Prosessin etenemistä ei voi seurata, sillä ei ole olemassa 
kiintopistettä, johon kehitystä voisi suhteuttaa. Näin ei voidakaan puhua esimerkiksi 
kehittymisestä vaan minän koostamisprosessista, toiminnasta, jossa on niin purkamista 
kuin rakentamistakin. (Bauman 1996d, 199–201; Bauman 2001, 104; ks. myös Bauman 
2005b, 28.) 
Seuraavaksi palaan konkreettisemmalle tasolle, ja selitän, mitä kompleksisen habitaa-
tin käsite tarkoittaa tässä työssä. Siirryn sen jälkeen pohtimaan yksilöä ja hänen työtään 
minuutensa koostajana.      
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2.2.2 Aikuisuus kompleksisessa habitaatissa 
Aikuisuutta käsittelevä luku osoitti, kuinka laaja käsite aikuisuus on. Ongelmallisuutta 
lisää aikuisuuden sisällön muovautuminen ja aikuisuuden rajojen liikkuminen (Blatterer 
2007c). Ihmisen kronologisesta iästä ei voi enää tehdä suoria päätelmiä hänen ”aikuisuu-
destaan” tai elämäntilanteestaan (Fadjukoff 2007, 19; Featherstone & Hepworth 1989, 
143–144, 147; Raitanen 2001, 197). Blatterer (2007b) väittääkin aikuisuuden vaativan uu-
delleenmäärittelyä.  
Olen valinnut lähestymistavakseni kulttuurisen näkökulman aikuisuuteen. Kulttuuri-
sen aikuisuuden asemesta voitaisiin puhua sosiaalisesta tai sosiaalisesti rakentuneesta 
aikuisuudesta (ks. Westberg 2004, 37). Oletan, että yksilö punnitsee omaa aikuisuuttaan 
suhteessa tiettyyn ihanteeseen, joka on kulttuurisesti määrittynyt näkemys hyvästä aikui-
suudesta. Blattererin (2007a, 2007b) mukaan tuo käsitys on nykyajan aikuisille edelleen 
samanlainen kuin aiempien sukupolvien aikuisille: pysyvyys ja vakaus ovat yhä nor-
miaikuisuuden piirteitä. Hän esittää, että aikuisuuden mittapuut ovat nykyajan nuorille 
aikuisille liki samat kuin heidän vanhemmilleen. Blatterer nimeää tällaiset aikuisuuden 
merkit yleisesti tunnustetuiksi osoituksiksi aikuisuudesta (classic markers of adulthood). 
Niitä ovat avioliitto ja siihen liitetyt kokemukset vastuunkantamisesta ja sitoutumisesta, 
vanhemmuus ja perheen elättäminen sekä pysyvän sijan löytäminen työelämästä ja itse-
näinen, riippumaton elämä omassa taloudessa. (Blatterer 2007a; 2007b, 1–2, 15–17, 45.) 
Lähestyn aikuisuutta ajallisesti pitkänä vaiheena elämänkulussa, vaikka tarkastelen-
kin tiettyä ikäjaksoa. Ymmärrän aikuisuuden epästabiilina vaiheena, joka ei määrity 
yksiselitteisesti kypsymiseksi tai jonkin päämäärän saavuttamiseksi (Holdsworth & Mor-
gan 2005, 107–109; vrt. Vilkko 1997, 53). Aikuisuuteen kuuluvat sen sijaan keskeneräi-
syydet, uudet alut, epävarmuudet ja epätäydellisyydet, kuten Siivonen ja Isopahkala-
Bouret (2014, 17) luettelevat työelämän kontekstissa. Tällaiset kuvaukset aikuisuudesta 
liittyvät jälkimoderniin yhteiskuntaan, jota määrittelin edellä notkeaksi moderniksi 
(Bauman 2002). Kuten totesin, Baumanin (1996d) mukaan elämme postmodernissa habi-
taatissa, joka on kompleksinen eli ei-mekaaninen systeemi, jollaisessa syy-seuraussuhteet 
eivät päde. (Bauman 1996d, 197–198.)  
Käytän ilmausta kompleksinen habitaatti kuvaamaan sitä ympäristöä, jossa aikuisuus 
nykyisin rakentuu. Tietyt elämän jatkuvuudet ovat rikkoutuneet eli yhdestä ei seuraa 
väistämättä toista. Kun aiemmin aikuisen elämä koostui tietyistä osasista, esimerkiksi 
työstä ja perheestä, nyt osaset ovat toki edelleen sinällään samoja, mutta tietyllä tapaa 
”liikkeessä”, vaihtuvia ja muokattavissa. Syy-seuraussuhteiden katkeaminen tarkoittaa, 
ettei esimerkiksi työllistymisestä seuraa liki automaattisesti asuntolaina. Työura voi koos-
tua pätkistä, jolloin asunto- tai muun lainan ottaminen ja ylipäätään hankintojen tekemi-
nen vaikeutuu (ks. esimerkiksi Åkerblad 2014, 69–70).  Parisuhde ei tarkoita välttämättä 
elinikäistä kumppanuutta, josta seurauksena ovat lapset. Seurustelusuhteita voi olla 
useita ennen avioliiton solmimista ja suomalaiset ovat tietoisia, että noin puolet maas-
samme solmituista avioliitoista päättyy eroon.  
Mainitsin edellä myös kiintopisteiden puutteen. Aikuisuuden tutut merkit voivat ny-
kyisinkin toimia normiaikuisuuden mittoina, mutta yksilöiden elämässä aikuisuuden 
saavuttamisen indikaattoreita voi olla vaikeaa edes määrittää. Abstraktienkin aikuisuu-
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den määreiden osalta määrittely on vaikeaa. Esimerkiksi vastuun merkityssisältö ei ole 
yksiselitteinen. Vaikka sanana vastuu toistuu nuorten aikuisten määritelmissä aikuisuu-
desta (ks. esimerkiksi Arnett 2004, 209; Myllyniemi 2009, 138, 140; Nugin 2010, 41, 48), ei 
ole yksiselitteistä, mistä vastuuta lopulta kannetaan. Vastuun kantaminen tarkoittaa 
ainakin omasta elämästä huolehtimista. Toiseksi vastuuta kannetaan muista, mikä tar-
koittaa tänä päivänä paitsi läheisistä huolehtimista, myös tietoisuutta globaaleista on-
gelmista.  Usein vastuulla viitataan omien lasten hoitamiseen ja kasvattamiseen. Van-
hemmuus on kuitenkin nykyisin tietyllä tapaa valinta. Tilastotietojen mukaan lapsetto-
muus on yleistynyt. Tilastokeskuksen vuoden 2012 Perheet-vuosikatsauksen mukaan 35-
vuotiaista (vuonna 1976 syntyneistä) naisista oli lapsettomia 27 prosenttia. (SVT 2012; 
SVT 2013.) Äitiyttä ei voine näin ollen pitää selkeänä aikuisuuden indikaattorina. Silti 
edelleen naisen ”kuuluu” olla äiti ja lapsettomat *ja naimattomat+ naiset ovat vähemmis-
tö, vaikkakin merkittävä sellainen (ks. esimerkiksi Gordon 1991, 134). 
Yksilöä ja hänen aikuisuuttaan arvioidaan myös käyttäen mittarina nk. sosiaalista kel-
loa10. Esimerkiksi äidiksi tuleminen on tapahtuma, jossa sosiaalinen ja biologinen aikatau-
lu kietoutuvat toisiinsa. Aikuisuuteen liitetyt yleisesti tunnustetut merkit tulee saavuttaa 
tietyn ikäisenä, jolloin kronologisen iän ja normiaikuisuuden merkkipaalujen välille ei 
synny ristiriitaa. Tällaiset aikataulutukset ja -rajaukset ovat ajassa ja paikassa vaihtelevia 
seikkoja, kulttuurisesti ja historiallisesti muuttuvia käsityksiä. Esimerkiksi liian varhain 
tai myöhään – siis kulttuurisesti arvioituna – solmittu vakaa parisuhde tai lapsen synty-
mä voivat olla merkkejä jostakin muusta kuin aikuisen kompetenssista. Samoin liian 
myöhäinen lapsuudenkodista irtautuminen tai työelämään siirtyminen on kulttuurisesti 
epäsuotavaa. (Blatterer 2007b, 18–19; Kimmel 1980, 66–67; Nurmi 1995, 259–260; Ojala 
2010, 60–61; Ruoppila 1995, 290.) 
Työelämään siirtyminen ja eritoten vakaan sijan löytäminen työelämästä ovat kult-
tuurisesti määrittyneitä aikuisuuden merkkejä. Nuoret naiset ovat kuitenkin usein mää-
räaikaisissa työsuhteissa. Lisäksi heitä voi vaivata yleinen käsitys siitä, kuinka raskaudet 
ja hoitovapaat ovat riski ja haitta työnantajalle. (Jokinen 2005, 73–74; STM 2007; Åkerblad 
2014, 89.) Nykyisin on myös tyypillistä opiskella kauemmin ja työskennellä osa-aikaisesti 
opiskelun ohella. Blattererin (2007b, 39–41) mukaan tästä on seurauksena ollut nuorten 
asuminen pidempään vanhempiensa luona. Suomessa kotona asuvien nuorten osuus 
laski vuoteen 2009 saakka, mutta käänteen mahdollisuutta mietittiin, kun lasku pysähtyi 
vuonna 2010.  Vuoden 2012 Perheet-vuosikatsaus kertoo, että 68 prosenttia tytöistä on 
muuttanut kotoa 20-vuotiaana ja pojista 44 prosenttia. 20-vuotiaiden kotoa pois muutta-
neiden tyttöjen prosenttiosuus oli sama kuin vuonna 2011, pojilla osuus pieneni hieman. 
Muutokset ovat olleet melko pieniä 2010-luvulla, mutta trendi on kuitenkin havaittavissa: 
20–24-vuotiaiden kotona asuvien tyttöjen ja poikien prosentuaalinen osuus ikäryhmästä 
on laskenut viime vuosina. (SVT 2013.) 
Vertailu esimerkiksi Välimeren alueen maihin osoittaa, että Suomessa noudatetaan 
niin sanottua pohjoismaista mallia, ja nuoret muuttavat kotoa suhteellisen varhain. Meil-
lä on tarjolla vuokra-asuntoja, ja valtio tukee nuorten mahdollisuuksia muuttaa pois 
lapsuudenkodista. Välimeren maissa on taas tyypillistä, että nuoret aikuiset voivat asua 
                                                     
10 Käsitteen social clock on muotoillut Bernice Neugarten 1960-luvulla (Greene 2003, 125). 
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vanhempiensa luona pitkäänkin sen jälkeen, kun ovat siirtyneet opinnoista työelämään. 
(Leccardi 2005, 126–127; Newman 2008, 646–647, 650; Salonen 2005, 66–67, 74–78; ks. 
myös Holdsworth & Morgan 2005, 6–10.)  
Oman asunnon vuokraaminen tai ostaminen vaatii riskinottoa, sillä työelämään siir-
tyminen ei välttämättä tarkoita kokoaikaista ja pitkäaikaista työsuhdetta yhden organi-
saation palveluksessa, vaan erilaiset epätyypilliset työsuhteet, katkokset ja siirtymät ovat 
yhä useammille työuran ominaisia piirteitä (ks. esimerkiksi Blatterer 2007b, 39–40). ”Seu-
raavan siirron” arvioimisen vaikeus kohtaa työnhakijaa ja -tekijää pätkittäisillä työmark-
kinoilla, joilla hän joutuu arvailemaan tulevaisuuttaan. Epävarmuus ei koske vain rahal-
lista toimeentuloa vaan myös työn suorittamispaikan pysyvyys voi olla kyseenalaista.  
Epämieluisan epävarmuuden ohella aikuinen voi myös omaehtoisesti siirtyä työpai-
kasta toiseen, kenties pois työstä, jälleen takaisin ja niin edelleen. Lisäksi on huomioitava, 
että nuoret aikuiset saattavat opiskella työn ohella tai he siirtyvät edestakaisin työn ja 
opintojen välillä. Tässä elämänvaiheessa mahdollinen ratkaisu on asua ”kämppiksen” 
kanssa: nuori aikuinen ei välttämättä siirrykään asumaan yksin omaan asuntoonsa muu-
tettuaan pois lapsuudenkodista (Nugin 2008, 192). Siirtymä opinnoista työelämään tai 
lapsuudenkodista omaan talouteen voi saada monia muotoja, ja siirtymät voivat myös 
toistua jopa useampia kertoja yksilön elämän mittaan.     
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3 Tutkimuksen keskeiset 
käsitteet 
Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat identiteetti ja minuus sekä toimijuus. Käsitteiden 
tarkastelun ohella pohdin tässä luvussa minuuden koostamista, jälleen Baumanin (1996d; 
2001; 2002) ajatteluun nojaten. Korostan yksilön olevan aktiivinen toimija, joka tekee 
omaa elämäänsä koskevia valintoja tietyissä rajoissa. Esittelen myös luonne-käsitettä, 
jonka määrittelen Sennettin (2002) mukaan etiikkaan kytkeytyväksi käsitteeksi, ihmisessä 
olevaksi ”hyväksi”. 
Kuten aikuisuus, myös identiteetti on käsitteenä monitulkintainen, ja sitä on käytetty 
monilla eri tieteenaloilla, kullakin hieman eri painotuksin (Alasuutari 2007, 174; Fadju-
koff 2007, 9–10). Usein identiteetti määritellään lyhyesti ihmisen käsitykseksi itsestään. 
Sen voi ajatella olevan kokoelma tulkintoja, joita teemme kukin itsestämme, mutta myös 
niitä tulkintoja, joita muut tekevät meistä. Tällainen määrittely viittaa arvotettuun ja 
määriteltyyn minuun. (Saastamoinen 2007, 231, 236.) Toinen määrittely lähtee liikkeelle 
yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Muun muassa Eteläpelto (2007) määrittelee 
identiteettiä linkkinä yksilöllisen ja sosiaalisen välillä. Hän pitää identiteetin käsitteelle 
läheisenä subjektiuden käsitettä, joka sisältää oletuksen yksilöstä aktiivisena toimijana. 
Tällainen toimija on agentti, joka muovaa omalla toiminnallaan itseään ympäröivää sosi-
aalista elämää. (Eteläpelto 2007, 96–98.)  
Fadjukoff (2007, 14–15) tuo esille, että identiteetin kehitys jatkuu aikuisuudessa ja 
myös Antikainen, Rinne ja Koski (2000, 258) toteavat, että nykyisin identiteetin rakentelu 
on läpi elämän kestävä prosessi. Samoin Eteläpelto (2007, 94) esittää, että oman minuu-
den ja identiteetin rakentamisesta on tullut yhä useammille keskeinen tehtävä. Identitee-
tin voisikin sanoa olevan adaptiivinen tai moninainen; sitä on oltava valmis muokkaa-
maan ja kehittämään kulloistenkin odotusten mukaan. Baumanin (2001) ajattelussa yksi-
lön identiteetin rakentaminen ei ole vapaata toimintaa siinä mielessä, mitä yleensä ym-
märrämme vapaudella. Hänen mielestään vapaus ei ole nykyisin valinta, vaan pikem-
minkin kohtalo. (Bauman 2001, 46–47.) 
 
 
3.1 IDENTITEETTI JA MINUUDEN KOOSTAMINEN BAUMANIN MUKAAN 
 
Pohtiessaan nationalismia Bauman (1996b) tarkastelee myös identiteetin olemusta. Vaik-
ka konteksti ei tässä työssä olekaan kansallinen tai yhteisöllinen identiteetti, voinee hä-
nen näkemystään identiteetistä hyödyntää myös yksilön kokemusten kuvailuun. Tällä 
tavoin tarkasteltuna identiteetti liittyy Baumanin ajattelussa ryhmään kuulumiseen. 
Olemalla osa ”meitä” yksilö löytää turvan. Bauman rinnastaa värikkääseen tapaansa 
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identiteetin piiritettyyn linnoitukseen: molemmat ovat rakennettuja ja niistä käydään 
jatkuvaa kamppailua. (Bauman 1996b, 161–162.) 
Beckin (1995, 20) mukaan yksilöt eivät voi odottaa tukea menneiden vuosikymmenten 
tapaan lähiyhteisöiltään, eikä valinnanmahdollisuuksia rajoita enää yhtä lukuisa määrä 
erilaisia normeja. Identiteetin koostaminen ja puolustaminen tapahtuvat vailla varmuut-
ta, ja minää uhkaa yksinjääminen. Nivala ja Saastamoinen (2007) lähestyvät tätä ongel-
maa nuorisotutkimuksen näkökulmasta ja väittävät, että voittaja-häviäjäasetelmien jat-
kuva esilletuonti erilaisissa yhteyksissä pahentaa tilannetta. Kaupallisuuden ja markki-
noiden logiikan mukaan toimiminen, kilpailu ja arviointi ohjaavat yksilöitä olemaan 
lojaaleja vain itselleen. Yksilöt haalivat itse itselleen erilaisia resursseja, joilla pärjätä kil-
pailussa esimerkiksi opiskelu- tai työpaikoista. Kun tuleekin ”tappio”, kyse on vain siitä, 
etteivät omat resurssit riittäneet. (Nivala & Saastamoinen 2007, 17.) 
Lash (1995) jakaa länsimaisen yhteiskunnan kehityskulun kolmeen vaiheeseen, ja hän 
nimeää yksilöllistymisen keskeiseksi ilmiöksi tässä prosessissa. Tönniesin käsittein tradi-
tion yhteiskunta on Gemeinschaft (yhteisö), moderni Gesellschaft (yhteiskunta) ja viimeinen 
kehitysvaihe täysin refleksiiviseksi kypsynyt Gesellschaft. Yksilöllistyminen on ensin 
rikkonut suurperheen, kirkon ja kyläyhteisön traditionaaliset rakenteet, sittemmin yksin-
kertaisen modernin rakenteet eli sellaiset kollektiiviset rakenteet kuin esimerkiksi am-
mattiliitot ja luokan. (Lash 1995, 158–160; ks. myös Alasuutari 2007, 207.) Postmoderni eli 
modernin moderni Geselleschaft on joukkio rinnan eläviä yksilöitä, jotka edustavat yksilöl-
listymisen tämänhetkistä lakipistettä.11  
Lashin (1995) ajattelussa yksinkertaisen modernin ”me” muodostuu atomisoituneista 
yksilöistä, jotka eivät elä gemeinschaftlich, yhteisöllisesti. Siirryttäessä refleksiiviseen mo-
derniin yhteiskunnalliset rakenteet murtuvat edelleen. Edellä mainittujen kollektiivisten 
rakenteiden eroosion ohella yksilöt vapautuvat myös esimerkiksi ehdottomasta uskosta 
tieteen pätevyyteen ja käyvät läpi ydinperheen kriisin sekä luokkarakenteiden vaikutus 
heidän valintoihinsa heikkenee. Lash tiivistää modernisaation yksilöä alistavaksi ja ref-
leksiivisen modernin vastaavasti subjektien voimavaroja lisääväksi kehitykseksi. Reflek-
siivisessä modernissa osastoihin jaetut yritykset muuttuvat joustaviksi yritysverkostoiksi, 
byrokratia yhteistyöksi ja niin edelleen – refleksiivinen moderni tukee yksilöllistymistä ja 
subjektin autonomiaa. Yksilön voimavarojen kasvu ei ole kuitenkaan itsestään selvää, 
vaan Lashinkin mukaan on syytä muistaa [Giddensin lausuma] varoitus mahdollisista 
uusista alistamisen muodoista ja uudenlaisista epävarmuuksista. (Lash 1995, 157–160.) 
Vaikka identiteetin tarve onkin Baumanin (1996b) mukaan yleistä koko ihmissuvun 
piirissä, ei tietoisuus identiteetistä ole yhtäläisesti jaettu tarve. Identiteetin kokeminen on 
päämäärä, jota tavoittelevat Baumanin mukaan vain sellaiset yksilöt, jotka elävät kiristy-
vän kilpailun ja kasvavan turvattomuuden keskellä. Identiteetin tarkoituksena olisi osoit-
taa oma paikka ja toimia itseluottamuksen lähteenä. Niinpä linnoituksen, identiteetin, 
uhkaaminen, vaikuttaa yksilöön kielteisesti. Kun yksilö havaitsee ympäristönsä olevan 
nopeiden muutosten kourissa, hän alkaa etsiä identiteettiään kiihkeästi. Jos identiteetti 
tulisi ”verenperintönä”, ei yksilölle syntyisi tällaista tarvetta. Moderni teki identiteetistä 
                                                     
11 Edellä totesin Baumanin (1996d) ehdottavan yhteiskunnan (society) käsitteen korvaamista postmo-
dernissa tilanteessa sosiaalisuuden (sociality) käsitteellä. 
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projektin, samoin kuin kaikesta muustakin, jolloin identiteetti nousi tietoisen tasolle, 
muovautui tehtäväksi ja muuttui itsereflektiota vaativaksi työksi. (Bauman 1996b, 162–
163; ks. Honneth 2004; vrt. reflektion lisääntymisestä Alasuutari 2007, 216.) 
Modernin murruttua postmoderniksi tilanne osin muuttui, kun siirryimme, Bauma-
nin (1996b; 1996c; 2001) käsittein, vaeltamisen maailmankaikkeuteen. Postmodernin iden-
titeettinsä etsijän Bauman nimeää kulkuriksi, turistiksi tai nomadiksi, sillä postmodernin 
aikana modernin pyhiinvaeltajista on tullut vaeltelijoita, jotka kulkevat irrallisista pai-
koista toisiin. Sitoutuminen johonkin paikkaan ei sovi nykyajan yksilölle, vaan hänen on 
kyettävä siirtymään toisaalle toistuvasti. Nomadit modernien edeltäjiensä tapaan edel-
leen hakevat identiteettiään ja toivovat sen vakiintumista ja säilymistä sekä ymmärtävät 
kantavansa itse vastuun sen rakentamisesta ja ylläpidosta, mutta ajan ja paikan suhde on 
heillä toisenlainen. Bauman kuvaa, kuinka pyhiinvaeltajia ohjasi elämänsuunnitelma, jota 
noudattaen he kulkivat läpi elämänsä. Nomadeilla tällaista suunnitelmaa ei ole, eivätkä 
he pohdi juuri ollenkaan tulevaa. Identiteettikin on pikemminkin kunnes-toisin-
ilmoitetaan -identiteetti, joka on olemassa tätä päivää varten. Nomadi siis liikkuu erilli-
sestä paikasta toiseen, jättää sitomatta yhteen ajan ja paikan (muutoin kuin omilla jäljil-
lään eli elämällään) ja itse asiassa näin ollen vaeltaa myös identiteetin lävitse. (Bauman 
1995, 145; Bauman 1996b, 181–183; Bauman 1996c, 271–275; Bauman 2001, 35–36.)  
Toisaalta Bauman siis väittää, että myös nomadi hakee vakiintunutta identiteettiä, 
mutta yhtä lailla hän esittää, ettei järkevä postmoderni henkilö halua identiteettiään mää-
riteltävän pysyväksi, rakennettavan sitä ”teräksestä ja betonista” (Bauman 1996c, 271; vrt. 
Bauman 1996b, 182). Postmodernissa minän koostaminen on prosessi, joka etenee yrityk-
sen ja erehdyksen periaatteella. Prosessilla ei ole yhtä tiettyä päämäärää, johon omaa 
edistymistään voisi suhteuttaa ja näin mitata koostamisen etenemistä. Baumanin (1996d) 
mielestä ei voidakaan puhua kehittymisestä, sillä toiminta on epälineaarista. Identiteetin 
rakentamiselle ei ole annettu ohjeita ja ne päämäärät, jotka tässä hetkessä ohjaavat minän 
koostamista, vaihtuvat toisella hetkellä toisiksi. Prosessia ei voi pitää myöskään kumula-
tiivisena, sillä koostaminen tarkoittaa myös purkamista. (Bauman 1996d, 200–202.) Frag-
mentoituneessa elämässä kuva itsestä muodostuu sarjaksi pikaisia otoksia (collections of 
snapshots), jotka eivät ole viittaussuhteessa toisiinsa. Päinvastoin, jokainen kuva on kuva 
uudesta alusta, ei otos, joka esittää rakennelman etenemisestä vaihe vaiheelta (Bauman 
2001, 87, 160).  
Jos elämää kuvastavat rakenteettomuus ja pätkittäisyys, tilanne vaatii yksilöltä erityi-
siä ”rakennustaitoja”. Mikäli elämä on koostettava itse yksilölliseksi, normatiivinen elä-
mänkulku voi näyttäytyä helpompana vaihtoehtona: on sallittua tehdä kuten muutkin 
(Saastamoinen 2007, 241). Yksilöt kaipaavat kohteita, joihin orientoitua minää koostetta-
essa. Pysyviä kiintopisteitä on kuitenkin vaikea löytää. Niiden tilalle tulevat Baumanin 
(1996d) mukaan korvikkeet. Sitoutuminen valittuun kohteeseen realisoidaan omaksumal-
la kuulumiseen liittyviä symbolisia merkkejä. Lyhyesti ilmaistuna hyödyllinen merkki on 
sellainen, joka tyydyttää minän koostajaa. Merkkien saatavuus ja omaksuttavuus rajoit-
tavat valinnanvapautta. Saatavuuteen vaikuttaa toki merkkien aineellinen läsnäolo, mut-
ta yhtä lailla on tärkeää niiden näkyvyys ja vakuuttavuus. Kun pysyvää vakuutta ei voi-
da antaa, toistuva vakuuttaminen astuu tilalle. Kyky vakuuttaa juontuu auktoriteetista, 
jota symboliset merkit ammentavat asiantuntemuksesta tai laajasta kannatuksesta. Jos 
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riittävän moni on merkin omaksunut tai asiantuntija puoltaa sitä, on kyseessä merkityk-
sellinen merkki. (Bauman 1996d, 202–204; ks. myös Bauman 1997, 128; Bauman 2001, 91, 
105.)  
Baumanin abstrakti ajattelu on jälleen mahdollista tuoda lähemmäs arkista tasoa. On 
selvää, että kuluttaminen, symbolisten merkkien ostaminen, on keskeinen toimi postmo-
dernille yksilölle. Websterin (2002) näkemykset taustoittavat nykyajan kulutusta jousta-
vuuden käsitteen kautta. Hän näkee postmodernin joustavuuden olevan kolmenlaista. Se 
on työntekijöiden joustavuutta, tuotannon joustavuutta ja kulutuksen joustavuutta. Näis-
tä ensimmäinen viittaa siihen, kuinka siirtymien työtehtävistä toisiin tulee sujua jousta-
vasti. Ideaali työntekijä sopeutuu, on monitaitoinen ja kykenee hankkimaan uusia taitoja 
elämänmittaisesti kulloistenkin vaateiden mukaan. Tuotannon joustavuus on jälkifordis-
tisen tuotannon joustavuutta: asiakkaat eivät tahdo odottaa haluamiaan tuotteita, joten 
tuotantojärjestelmät on kehitettävä mahdollisimman mukautuviksi. Samaan aikaan tuo-
tannon on oltava mahdollisimman kustannustehokasta. Kolmas, tässä yhteydessä kiin-
nostavin, joustavuuden muoto on kulutuksen joustavuutta. Jälkifordistinen tuotanto 
tuottaa tietokoneohjatusti liukuhihnalle mahdollisimman erilaisia tuotteita, ei fordistisen 
yhdenmukaisia tuotteita. Kuluttajat voivat valita näistä tuotevariaatioista omaa luonnet-
taan ja elämäntyyliään parhaiten ilmentävän tuotteen. (Webster 2002, 78–79.)   
Juuri tällaisista tuotteista koostuvat tulkintani mukaan ne symboliset merkit, joita 
hankimme osoittaaksemme omaa asemaamme. Esimerkiksi aikuisuuden merkeistä mo-
net ovat ostettavissa tai niihin liittyy tietty taloudellinen valmius ja vakaus. Suomalaisen 
kulttuurin jäsenen on helppo nimetä suomalaiseen aikuisuuteen liittyviä merkkejä: omis-
tusasunto, mieluiten omakotitalo, farmariauto, tietynlainen pukeutumistyyli ja niin edel-
leen. Merkkien hankkiminen ja omaksuminen ovat tapa ilmentää sekä norminmukaisuut-
ta että omaa yksilöllisyyttä. Bauman (2005b) pitää modernin ajan tuottaja- ja postmoder-
nin ajan kulutusyhteiskunnan eräänä erona juuri siirtymää kohti yksilökeskeisyyttä ja 
yksilöllisyyden tavoittelua. Kuluttaminen on valintojen tekemistä ja mikäli yksilöllä on 
varaa, hänellä on edessään laajat valinnanmahdollisuudet. (Bauman 2005b, 30–31; ks. 
myös 79–80.)  
 
 
3.2 MINUUDEN KOOSTAMINEN EPÄVARMUUDESSA 
 
Baumanin (1996d, 196–197) mukaan minuutta ei rakenneta pala palalta edeten, vaan 
työstäminen sisältää myös purkamista. Tätä työtä tehdään tilanteessa, jota luonnehtivat 
yksilöllistyminen ja vapaus, mutta myös epävarmuus ja yksilöä ympäröivien rakenteiden 
määrittämät rajat. Vaikka ajateltaisiinkin, että nykyisin on mahdollista muokata itsensä ja 
elämänsä entistä vapaammin, jotakin yhteistä kaiken yksilöllisyydenkin joukossa on, sillä 
yksilöt ottavat ainekset identiteettiprojekteihinsa yhteisistä kulttuurisista varannoista. 
(Beck & Beck-Gernsheim 1995, 5, 41.) 
Beck, Lash ja Giddens (1995) ovat hahmotelleet 1990-luvun puolivälissä länsimaisen 
yhteiskunnan muutosta refleksiivisen modernisaation käsitteellä. Beck (1995) määrittelee 
muutoksen teollisen yhteiskunnan muutokseksi, modernisaation modernisaatioksi, jolle 
on ominaista vaivihkainen eteneminen. Tapahtumien seurausvaikutukset ovat suuret, 
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mutta itse tapahtumat saattavat Beckin mukaan jäädä helposti huomaamatta niiden ol-
lessa tuttuja, vähäpätöisiä ja usein hyvin toivottuja. Moderni yhteiskunta murentaa tai 
murensi itse sellaisia omia muodostumiaan kuin luokka, ydinperhe ja sukupuolirooli. 
Aikakauden keskeinen kysymys yksilön kannalta on se, miten hän sietää epävarmuutta. 
Beckin parinkymmenen vuoden takainen näkemys on, että epävarmuus tulee lisäänty-
mään edelleen, ja itse asiassa hän arvioi epävarmuudessa elämisen tulevan peruskoke-
mukseksi. (Beck 1995, 12–13, 26; ks. myös Beck & Beck-Gernsheim 1995, 46.) 
Kun moderni murtuu, on seurauksena riskien yhteiskunta. Beck (1995) selvittää ris-
kiyhteiskunnan syntyvän modernisaatioprosesseista, joita emme hallitse. Ihmisten ja 
instituutioiden ajatukset ja toimet ovat yhä teollisen yhteiskunnan käsitysten mukaisia, ja 
emme kykene luopumaan esimerkiksi yksimielisestä edistysuskostamme tai lopettamaan 
ekologisten uhkien abstrahointia.  (Beck 1995, 17–18, 23.) Liitän liialliseen ongelmien 
abstrahointiin edellä kuvailemani kompleksisen habitaatin ja siinä elämisen. Totesin, ettei 
uutisissa ja ihmisten puheissa osoitella tapahtuneille asioille selkeitä syitä. Seurausten ja 
syiden välisten suhteiden asemesta keskusteluissa setvitään monimutkaisia päättelyket-
juja tai pikemminkin verkostomaisia asetelmia, jolloin ”oikeiden” valintojen tekeminen 
alkaa näyttää mahdottomalta. Arkisella tasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuinka 
vaikea kuluttajan on valita vähiten ympäristöä kuormittava vaihtoehto, sillä ristiriitaista 
tietoa on tarjolla liikaa. 
Myös identiteetin ja minuuden näkökulmasta yksilö joutuu pohtimaan valintojaan 
enemmän ja monimutkaisemmin. Beck (1995) toteaa, että teollisen, modernin yhteiskun-
nan murruttua yksilöt joutuvat käsittelemään yksin omia valintojaan. Aiemmin elämän-
kulkuun liittyviä valintoja ratkottiin perhe- ja kyläyhteisöissä tai raamit päätöksenteolle 
tuotti esimerkiksi yhteiskuntaluokka. Tänä päivänä yksilön odotetaan itsenäisesti kyke-
nevän hallitsemaan riskialttiita mahdollisuuksia sekä omaa fragmentoitunutta, sisäisesti 
ristiriitaista minuuttaan. Beck pitää tällaisia odotuksia kyseenalaisina, sillä yhteiskunnan 
monimutkaisuuden takia päätösten tekeminen harkiten ja seurauksia punniten on hänen 
mukaansa mahdotonta. (Beck 1995, 20; vrt. Skeggs 2004, 111–112.) Baumanin (2001) tul-
kinnassa epävarmuus on vapauden hinta. Ratkaisuja tehdessään yksilö ei voi tietää, mikä 
on niiden seuraus. Kehenkään tai kenenkään arvioon ratkaisujen kannattavuudesta ei voi 
juurikaan luottaa. Epävarmuudessa eläminen on Risikoleben, riskielämää, jota yksilö ei voi 
itse johtaa – vaikka kantaakin riskit itse. (Bauman 1995, 142–143; Bauman 2001, 44–47, 50–
51, 104–106, 159–160.) 
Baumanin (1996a; 2001) näkemys on, että ihmiset ovat jääneet yksin monella tapaa. 
Yksilöllistymisen paineessa minäänsä koostava yksilö on vailla suojapaikkaa. Yksilöitä 
kolhivat voimat, joita on nimetty kilpailukyvyksi, rationalisoinniksi, leikkauksiksi ja niin 
edelleen. Nämä voimat ja niiden aikaansaamat iskut ovat Baumanin mukaan vieneet 
monilta meistä maan jalkojen alta, mutta samalla myös varoittaneet vielä koskematto-
miksi jääneitä. He ovat hetken turvassa, mutta vain näennäisesti; kaikki ovat korvattavis-
sa eikä prekarisoituminen katso asemaa tai sosiaalista statusta. (Bauman 2001, 51–52, 
154–155.)  
Buchmann (1989) tiivistää lisääntyneen joustavuuden ja erilaisten epäjatkuvuuksien 
vaikutukset kuuteen seikkaan, jotka näkyvät yksilöiden tavoissa elää ja toteuttaa omia 
elämänpolkujaan. Hänen esittämissään näkemyksissä on havaittavissa yhtymäkohtia 
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”baumanilaiseen” elämään kompleksisessa habitaatissa. Ensinnäkin yksilöiden voi olla 
vaikea nivoa omaa elämäänsä osaksi kollektiivisia kokemuksia eli esimerkiksi ”meidän 
yhteisestä kohtalostamme” puhuminen ei kosketa enää ihmisiä. Toiseksi yksilön ajatel-
laan voivan kerätä osaksi omaa elämänpolkuaan yhä useammanlaisia elämäntapahtumia. 
Koska yksilö nähdään poimimassa aineksia laajasta valikoimasta, ovat epäonnistumiset 
ja onnistumiset seurauksia yksilön itsensä tekemistä valinnoista. Kolmanneksi myös 
Buchmann luettelee identiteettityön jatkuvuuden sekä edelleen neljäntenä identiteettien 
kirjavoitumisen; ovathan ne koostettuja vaihtelevista aineksista. Viides ja kuudes seu-
raamus ovat temporaalisia. Yksilön on vaikea ennakoida tulevaa ja arvioida, mihin hän 
on kulkemassa esimerkiksi työelämässä. Yksilö kiinnittyykin nykyhetkeen – elää niin 
sanotusti tässä ja nyt – eikä hän hahmota nykyhetkeä osana ajallista jatkumoa. (Buch-
mann 1989, 76–78.) 
Filander (2000; 2001), joka hänkin kutsuu nykyistä yhteiskuntaamme epävarmuuden 
yhteiskunnaksi, väittää yksilöiden joutuvan itse määrittelemään oman itsensä ilman, että 
he voisivat hakea määrittelyä perinteisiin nojaten tai esimerkiksi uskonnosta, yhteiskun-
taluokastaan, perheestään tai muusta yhteisöstä. Epävarmuuden kokemusta lisäävät 
tilapäiset työsuhteet, niistä seuraavat työttömyyden kaudet ja työelämää leimaavat jat-
kuvat muutokset. Elinikäistä oppimista korostavassa (tieto-)yhteiskunnassa aikuinen ei 
ole enää ”valmis” ammattilainen, vaan hänen tulee jatkuvasti panostaa ammattitaitonsa 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen, uuden oppimiseen ja omaksumiseen. Lyhyesti sanottuna 
hänen koko identiteettinsä on jatkuvassa muutoksessa. (Filander 2000, 45; Filander 2001, 
56–59; Nivala & Saastamoinen 2007, 15–16.)  Uskomme, että säilyttääkseen kilpailuky-
kynsä yrityksen tulee uudistua jatkuvasti. Näkemyksen voi nähdä levinneen myös yksi-
löiden tasolle: menestyäkseen yksilönkin tulee kehittyä ja muuntua. Kuten olen kuvan-
nut, identiteetin rakentaminen on kääntynyt purkamiseksi ja koostamiseksi, ja sama 
koskee suurelta osin myös ammatillista identiteettiä. Illerisin (2002, 218) mukaan aiem-
min yksilö loi nuoruudessaan identiteettinsä tai ainakin jonkinlaisen luonnoksen identi-
teetistään, joka toimi pohjana oppimiselle aikuisuudessa, työssä ja satunnaisissa lyhytkes-
toisissa koulutuksissa.  
Identiteetin muovautumista pohdittaessa on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, 
kuinka globalisoituneessa ja medioituneessa maailmassa sosialisaatio ei tapahdu enää 
pelkästään esimerkiksi perheen parissa, vaan sosiaalistumisen paikkoja ja sosiaalistajia, 
sosialisaatioagentuureja, on paljon enemmän kuin aiemmin. Bauman (1997) kirjoittaa, 
että ”olemme hukkumaisillamme erilaisia elämäntapoja esittelevään informaatiotul-
vaan”, kun joukkoviestimet tuovat eteemme aina uusia ja uusia mahdollisuuksia muo-
toilla minuuksiamme. Sosialisaatioprosessi on Antikaisen, Rinteen ja Kosken (2000) mu-
kaan läpi eliniän jatkuva prosessi eli yksilö pohtii suhdettaan toisiin ihmisiin ja ympäröi-
vään todellisuuteen myös aikuisuudessa. Nuoruudessa rakennetaan heidän mukaansa 
vasta perusta jatkuvalle kehittymiselle, jota voidaan nimittää toissijaiseksi sosialisaatiok-
si. (Antikainen, Rinne & Koski 2000, 37; Bauman 1997, 45, 128.) 
Keskustelu yksilöllistymisestä, yksilön valinnanvapauksien kasvusta ja individualis-
min ihailusta ei ole täysin yksimielistä. Vaikka lieneekin kiistämätöntä, että länsimais-
sa ”yksilöllistyminen” – ainakin tietyillä tavoilla määriteltynä – on lisääntynyt, esitetään 
myös kriittisempiä kantoja ja kysytään, ovatko ihmisten valinnanmahdollisuudet todella 
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kasvaneet tai kuinka vapaata elämä on. Esimerkiksi Skeggs (2014, erit. 112–115) on kriti-
soinut voimakkaasti minuus-projektien avautumista kaikille ja muistuttanut muun mu-
assa luokan ja sukupuolen merkityksestä. Yksilöllistyminen on jo käsitteenä niin moni-
ulotteinen, että keskustelun hajaantuminen on väistämätöntä (ks. laajemmin Honneth 
2004). Yksilöllistymiskehitystä voidaan tarkastella eri tasoilla eli esimerkiksi mikrotasolla, 
yksilön sisäisenä kokemuksena, tai makrotasolla, löyhtyvinä rakenteina.12  
Sennett (2006, 13) on kritisoinut baumanilaisena pidettyä näkemystä ylitsevuotavasta 
emansipaatiosta muistuttaen, ettei vapautemme ole täysin rajatonta. Meitä ympäröivät 
lukuisat normit, olemme lähteneet liikkeelle tietyistä lähtökohdista ja niin edelleen. Kui-
tenkin, jos jokin vuotaa yli, sitä on liikaa. Toisin sanoen: kallistuipa ajattelemaan tai kiel-
tämään, että vapaus on [täysin] vailla rajaa, voi Baumanin teksteistä lukea, että vapautta 
on enemmän kuin kylliksi (ks. esimerkiksi Bauman 2002, 24–31). 
Turkki (1998) kuvaa identiteettien rakentamista yhtenä nykyajan tärkeimmistä toimis-
ta. Muuttuneessa yhteiskunnassa on valittava roolinsa ja identiteettinsä uudelleen ja 
uudelleen, sillä minuudesta on tullut suhteellinen tila. Julkisuudella on tässä tärkeä rooli, 
sillä identiteetti tulee Turkin mukaan neuvotella median ja verkkojen kautta. Tällä hän 
tarkoittaa, että voimme ammentaa aineksia omiin identiteettiemme rakennusprojekteihin 
julkisuuden henkilöiden tilitystuokioista. (Turkki 1998, 12–13, 20–24, 31–33.) Mediateks-
tien13 tarjoamien mallien kohdalla on vielä aiheellista huomata, kuinka globaaleja ne ovat. 
Kontaktimme toisiin ihmisiin ovat kansainvälistyneet, eivätkä joukkoviestinten välittä-
mät esitykset tee tässä poikkeusta. Reflektoimme itseämme yhä moninaisempiin ”peilei-
hin”; erilaisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin tarinoineen. Tämä voi tuntua jopa taakalta, mutta 
yhtä lailla ilmiötä voidaan lähestyä myös myönteisemmistä lähtökohdista. Tällöin koros-
tuvat mahdollisuudet: identiteettikokeilut eivät ole vain nuorten mahdollisuus, vaan niitä 
voi toteuttaa myöhemminkin elämänkulun mittaan (ks. Webster 2002, 81).  
Lashille (1995, 154, 187–191) erilaiset television välittämät ”paljastusohjelmat” ja muut 
yleisön osallistumiseen perustuvat mediatuotteet edustavat tämän päivän refleksiivisyyt-
tä. Myös Bauman (2001, 205) näkee television paljastusohjelmat yksilöiden kohtaamis-
paikkoina, mutta hän painottaa, kuinka yksin television katselija on. Keskustelu- ja muis-
sa ohjelmissa vuodatetaan yksityistä julkiseksi, mutta lohtu jää niukaksi. Edelleen yksilö 
on yksin omien ongelmiensa kanssa ja, mikä vaikeinta, hän on yksin vastuussa tekemis-
tään ratkaisuista. (Ks. myös Raitanen 2001, 190.) 
Edellä kuvattujen näkemysten mukaan yksilöllistymiskehitykseen liittyy suoranainen 
yksilön erkaantuminen yhteisöistä ja irralliseksi tuleminen. Päätökset ja valinnat ovat 
yksilön omia, eikä yhteisön merkitys ole enää samanlainen kuin aiemmin. Toisaalta ny-
kyajan yksilöä voi nähdä ympäröivän entistä laajemman ja globaalimman yhteisön. Yksi-
löllistyminen ei ole valinta, vaan velvollisuus. Tarkemmin katsottuna monet tekemis-
                                                     
12  Tässä tutkimuksessa en ota kantaa siihen, onko [esimerkiksi] yksilöllistymisen lisääntymi-
nen ”totta” vai ei, vaan annan aineistojen kertoa omaa kertomaansa. Toisin sanoen ”totta” on totta 
kunkin aineiston [sisäisessä] todellisuudessa. 
13 Käytän tässä ilmausta mediateksti, mutta viittaan käsitteellä kaikenlaisiin esityksiin, myös kuvalli-
siin esityksiin. 
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tämme valinnoista eivät ole varsinaisesti kovinkaan yksilöllisiä – saati me itse kokonai-
suutena. (Bauman 2001, 105–106.) 
 
 
3.3 LUONNE JA SEN KULUMINEN 
 
Sennett (2002) kuvailee teoksessaan Työn uusi järjestys yksittäisten henkilökuvien kautta 
nykyajan kehityskulkuja. Sennettin tarkastelun kohteena on kyseisessä teoksessa eritoten 
työ ja sen muutos, mutta hän pohtii myös laajemmin ihmisenä olemista postmodernissa. 
Teoksen alaotsikko mainitsee ihmisen luonteen kulumisen (corrosion of character). Luonne 
on antiikin aikana tarkoittanut ”sitä eettistä arvoa, joka annetaan omille haluille sekä 
omille suhteille muihin ihmisiin”. Sennett väittää luonne-käsitettä seuranneen sitä ka-
peamman termin, persoonallisuuden. Persoonallisuus viittaa hänen mukaansa ihmisen 
sisäisiin, piilossa pysytteleviin tuntemuksiin ja kokemuksiin. (Sennett 2002, 8.)  
Persoonallisuus on yleensä käsitetty sangen avaraksi käsitteeksi, mutta Sennett (2002, 
8) viittaa luonteella vielä johonkin laajempaan. Ymmärrän Sennettin ajattelevan, että 
luonne on enemmän ulospäin suuntautuvaa: hän kirjoittaa luonteen ilmenevän tavoilla, 
jotka näkyvät ihmisestä. 
 
Luonne keskittyy ennen kaikkea emotionaalisen kokemuksen pysyvyyteen. Se 
ilmenee lojaaliutena ja molemminpuolisena sitoutumisena, taikka pitkän täh-
täimen päämäärien tavoitteluna, taikka palkkiosta pidättäytymisenä jonkin tule-
vaisuuden täyttymyksen tähden. - - Luonteessa on kyse niistä henkilökohtaisista 
piirteistä, joita arvostamme omassa itsessämme ja joiden vuoksi toivomme mui-
denkin meitä arvostavan. (Sennett 2002, 8. Suom. Kivinen & Kivinen.) 
 
Olen päätynyt käyttämään luonne-käsitettä, sillä pidän persoonallisuuden käsitettä psy-
kologian alaan kuuluvana terminä, joka viittaa enemmänkin henkilön psyykkisiin piirtei-
siin. Ruth (1995) määrittelee persoonallisuuden ”yksilön tavaksi reagoida elämäntapah-
tumiin”, ja täsmentää käsitteen viittaavan sisäiseen luonteeseen eli temperamenttiin sekä 
käyttäytymiseen. Persoonallisuuden kohdalla puhutaan esimerkiksi perusluonteenpiir-
teistä tai persoonallisuuden perusulottuvuuksista, joita ovat eräissä malleissa muun mu-
assa neuroottisuus, ulospäinsuuntautuvuus, avoimuus kokemuksille ja niin edelleen. 
Persoonallisuus on jotakin melko pysyvää, mutta sen ajatellaan muotoutuvan ja muuttu-
van jossakin määrin elämän mittaan. (Pulkkinen 1995, 297–300, 310; Ruth 1995, 440–441.) 
Minä- tai minuus-termiä olen hyödyntänyt Baumanin ajatteluun kuuluvana käsitteenä 
minuuden koostamisen yhteydessä.  
Vähän käytettynä terminä luonne on määrittelyltään avoin ja näin ollen vaikeatulkin-
tainen, mutta mielestäni se on helppoa ymmärtää intuitiivisesti Sennettin (2002, 8) kuva-
uksen avulla. Kannamme itsessämme jotakin sellaista pysyvää, jota pidämme erityisesti 
arvossa. Luonne ei käsitteenä tarkoita samaa kuin arkisessa ajattelussa käytetty ilmaisu 
luonne (merkityksessä luonteenpiirre) vaan se on lähempänä ihmisen sisintä ja kytkeytyy 
etiikkaan (ks. Salin 2010, 17).  Eräs mahdollisuus olisi puhua luonteen asemesta ihmisen 
luonnosta, henkisistä ominaispiirteistä (MOT Dictionaries -sanakirjapalvelu 2014a; MOT 
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Dictionaries -sanakirjapalvelu 2014b), mutta tämä ei estäisi käsitteen sekoittumista arki-
puheen luonne-sanaan. Kyseessä ei siis ole psykologinen käsite, vaan luonne lähestyy 
pikemminkin filosofian alaa määrittyessään arvostusten ja eettisen harkinnan kautta (ks. 
Salin 2010, 17). Luonteen pysyvyydellä tarkoitan yksilön halua pitää kiinni itsensä sisällä 
olevasta, jota hän pitää hyvänä ja arvokkaana. Tällaista hyvää, ”hyveitä”, on vaikea pu-
kea yksittäisiksi sanoiksi, mutta joitakin esimerkkejä on mahdollista antaa edellä siteerat-
tujen esimerkkien ohella. Mielestäni muun muassa toive, että voisi ”tehdä työnsä kunnol-
la” ilmentää yksilön luonnetta14. Samoin ”suoraselkäisyys” on hyvän ja arvokkaan ilmen-
tymä, joka voi näkyä ulospäin esimerkiksi yksilön rehellisyytenä tai taipumattomuutena 
eettisesti pulmallisessa tilanteessa.  
Luonnetta eli jotakin hyvää ja pysyvää uhkaavat nykyisessä (työ-)elämässä tietyt il-
miöt. Sennett (2002) on nimennyt näitä ajelehtimiseksi, joustavuudeksi, käsittämättö-
myydeksi ja riskinotoksi. Hän pohtii myös rutiinia, työetiikkaa, epäonnistumista ja yhtei-
söllisyyttä. Kuluminen on käännös termistä corrosion, joka tarkoittaa korroosiota tai syö-
pymistä. Tunnetuin korroosioilmiö on raudan ruostuminen. Tällainen prosessi poikkeaa 
kulumisesta, mikä suomenkielessä viittaa lähinnä mekaaniseen kulutukseen, esimerkiksi 
hankautumiseen. Korroosioon voi toki liittyä mekaanista kulutusta, mutta ilmiönä on 
kysymys useimmiten kemiallisesta prosessista. Mikäli asetelma olisi juuri päinvastainen, 
kuvaisi eroosion tai vaikkapa rapautumisen käsite luonteen altistumista ulkoisille teki-
jöille paremmin. Kiinnostava näkökulma on myös korroosioon liittyvä aineen yhtyminen 
happeen, mikä ilmiönä tunnetaan nimellä palaminen. Suomen ilmaisu loppuun palami-
nen onkin tietyllä tapaa läheinen luonteen kulumisen käsitteelle.  
Sennett on joistakin syistä valinnut juuri korroosio-termin. Oletan hänen halunneen 
painottaa ilmiön olemusta tarkalla sanavalinnalla. Vierasperäisenä ilmaisuna korroosio 
on huonompi valinta kuin kuluminen, joten pidän suomennosta onnistuneena, mutta 
sävyeron havaitseminen on mielestäni tärkeää. Luonnetta kuluttavat tekijät eivät hankaa 
kuin kivi kengässä, vaan vaikuttavat tietyllä tapaa salakavalammin, syövyttäen. Suo-
menkielinen ilmaus kalvaminen voisi myös kuvata yksilön kokemusta. Tulkintaani syö-
pymisestä tukee käännöksessä muutamin paikoin mainittu kuluminen sisältäpäin. Esi-
merkiksi kiireisen konsultin tapauksessa nykyinen kapitalismi ”uhkaa kuluttaa häntä 
sisältäpäin” (sivu 23) ja keski-ikäinen työntekijä voi kokea ”kuluvansa sisältäpäin” (sivu 
97). Kuluminen tuleekin ymmärtää kuvaannollisessa merkityksessä: vaivaaminen, uu-





Toimijuuden käsite on tässä tutkimuksessa osa käsitejoukkoa, johon kuuluvat minuus ja 
identiteetti sekä luonne. Toimijuus viittaa työssäni ensisijassa aktiiviseen toimintaan. 
                                                     
14 Åkerblad (2014) kirjoittaa kyvykkyyden tunteen rapautumisesta, kun hän analysoi haastateltavan 
pohdintaa siitä, kuinka työ pitää tehdä vain ”kyllin hyvin, mutta ei täysillä”. Parin vuoden projektit 
ovat sirpaleita, jotka eivät tarjoa mahdollisuutta toteuttaa omaa työorientaatiota saati tyydyttää 
kunnianhimoa. (Åkerblad 2014, 76, 152.) 
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Kaikilla edellä mainituilla käsitteillä pyrin tavoittamaan suomalaisen nuoren aikuisen 
naisen ”itsen” tai ”minän” muodostamista ja muodostumista ja tähän identiteettityöhön 
kietoutuvia valintoja. Kuten jäljempänä tulen selostamaan, valitsemani kulttuurinen 
näkökulma painottaa yksilön käymää aktiivista pohdiskelua siitä, mitä hän on, mitä hän 
haluaa olla ja mitä muut häneltä odottavat. Toimijuuden käsite on yksinkertaisimmassa 
määrittelyssään pystyvyyttä ja kyvykkyyttä: yksilön mahdollisuus tehdä valintoja ja 
vaikuttaa omaan elämäänsä (Barnes 2000, 25; LaPointe 2014, 18). Gordon (2005, 115) tote-
aa toimijuuden käsitteen viittaavan ”yleensä yksilön kapasiteettiin tehdä päätöksiä ja 
toteuttaa niitä, jolloin käsite sisältää vivahteita vaikutuksesta ja voimasta”.   
Eteläpellon, Heiskasen ja Collinin (2010, 12) mukaan toimijuus yhdistetään usein val-
taan ja voimaan. Elämässä valitseminen ei ole aina erityisen tietoista saati vapaata. Erilai-
set elämän realiteetit, esimerkiksi osattomuus taloudellisesta hyvinvoinnista, yksilön oma 
vointi, asema yhteisössä, lainsäädäntö ja lukuisat muut tekijät kehystävät ja rajoittavat 
yksilön vapaata toimintaa ja pyrintöjä elämänsä muuttamiseksi (Beck & Beck-Gernsheim 
1995, 41; Gordon 2005, 115; Kotiranta & Virkki 2011, 114–116, 119–121). Evansin (2007) 
näkemys sidotusta toimijuudesta (bounded agency) huomioi yksilön ja rakenteen välisen 
suhteen. Toimijuus toteutuu sosiaalisessa tilanteessa eli kuten Evans argumentoi, yksilön 
elämänkulku muotoutuu tietyissä rajoissa. Kaikkia esteitä ei ole mahdollista pyyhkäistä 
pois. (Evans 2007, erit. 91–93.) 
Sosiologian termein puhutaan rakenteista, ja sosiologisessa tarkastelussa toimijuuden 
määrittely on usein paljolti pohdintaa rakenteiden ja toimijuuden välisistä suhteista (Ar-
cher 1988, ix–xii; Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi 2014, 204; Gordon 2005, 
114; Hitlin & Elder 2007, 170–173). Archer (1988; 2003) on käsitellyt tällaisia kysymyksiä 
erittäin laajasti ja analyyttisesti15. Hän painottaa, ettei kulttuuristen ja rakenteellisten 
seikkojen vaikutuksia toimijaan tulisi tarkastella pelkkinä työntö- ja muina sellaisina 
voimina. Paineiden ja odotusten, rajoitusten ja mahdollisuuksien verkoissa olevaa toimi-
jaa ja hänen toimintaansa ei voida selittää hydrauliikan käsitteitä lainaten tai tarkastella 
yksiselitteisenä toimintana luonnontieteiden tapaan: inhibiittori ja katalyytti hidastavat 
tai nopeuttavat reaktiota; kaksi ainetta vaikuttavat toisiinsa ennakoitavalla tavalla ja niin 
edelleen. Ihmisen, toimijan, vallassa on valikoida, miten hän toimii erilaisissa tilanteissa. 
Toimija omaa aina tietyt vapausasteet. (Archer 2003, erit. 2–7, 136–137, 141–143.)  
Toimijuuden käsitteen on sanottu kaipaavan tarkennusta, sillä käsitteen käyttö on 
liukuvaa ja moninaista (ks. esimerkiksi Barnes 2000, 49; Emirbayer & Mische 1998, 962–
963; Eteläpelto, Heiskanen & Collin 2010, 11; Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Palo-
niemi 2013, 47; Jyrkämä 2008, 191). Käsitettä voi yrittää rajata erilaisilla määreillä, ja toi-
mijuutta onkin täsmennetty muun muassa pieneksi toimijuudeksi (Honkasalo 2008, 208–
210) tai arkiseksi toimijuudeksi (ks. Jokinen 2005, 31) ja suhteelliseksi toimijuudeksi 
(Virkki 2004, 18–27; Åkerblad 2014, 44–45). Näkökulmani toimijuuteen on lainannut pal-
jon edellä mainituista toimijuuskonseptioista, ja seuraavaksi, perustellessani valintaani, 
myös määrittelen, mitä toimijuus tässä työssä tarkoittaa.  
                                                     
15  Erilaisten toimijuus-käsitteiden teoreettisia lähtökohtia sekä toimijuuden ja rakenteen välistä 
suhdetta erittelee myös muun muassa Evans (2007). 
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Kuten seuraavassa luvussa tulen määrittelemään, tutkimuksen laajana taustana on 
todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tämän lähtökohdan kanssa sopusoinnussa on 
ajatus toimijuudesta sosiaalisissa suhteissa rakentuvana suhteellisena toimijuutena. Virk-
ki (2004, 19) luonnehtii, että tällä tavoin käsitetty toimijuus näkee subjektit yhdessä toi-
mivina, toisistaan riippuvaisina ja toisistaan välittävinä olentoina. Subjektit eivät ole 
toisistaan irrallisia, eivätkä yksilöt muodosta itseään koskevia käsityksiä sosiaalisessa 
tyhjiössä.16 Suhteellisuus viittaa myös edellä mainittuihin ”rajoituksiin”. Aiemmin teke-
mämme valinnat (ks. Buchmann 1989, 1; Virkki 2004, 22) ja monet aineelliset, rakenteelli-
set ja muut sellaiset syyt rajaavat subjektin toiminnan mahdollisuuksia.  
Kun yksilön omia mahdollisuuksia ja kaikille avoimia valintoja korostetaan liiaksi, 
kohdistuu yksilöön itseensä kohtuuton paine. Jos ovet eivät aukenekaan eli yksilö ei 
menesty ”itsen projektissa”, on vika yksilön kapasiteetissa, ei rakenteissa tai sosiaalisissa, 
kulttuurisissa ja materiaalisissa eroissa. (Gordon 2005, 115, 117; Ojala 2010, 38.) Eteläpel-
to, Heiskanen ja Collin (2010) väittävät, että nykyinen markkinahenkinen mainospuhe 
edustaa näennäistoimijuutta. Tämän päivän uusliberalistinen eetos vakuuttelee, että 
”choice is yours”. Yksilö on näennäisesti vapaa tekemään mitä tahansa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että kuluttaja on vapaa valitsemaan minkä tahansa tuotteen, joka ilmentää 
hänen ainutkertaista yksilöllisyyttään17. Tällainen näkemys toimijuudesta on Eteläpellon, 
Heiskasen ja Collinin mielestä yhtä torjuttava kuin pelkäksi käsitteelliseksi abstraktioksi 
jäävä toimijuus, joka liudentuneena kattaa kaiken inhimillisen toiminnan. Toimijuuden 
ehtojen muistaminen on yksi vastalääke liialliseen laimentumiseen. (Eteläpelto, Heiska-
nen & Collin 2010, 11–12; ks. myös Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi 2014, 
203.)  
Pienen toimijuuden käsitteen olen poiminut Honkasalon (2004; 2008) toimijuutta kä-
sittelevästä laajasta pohdinnasta, jonka eräs näkökohta on arjen näkökulma. Olen kiin-
nostunut 25–35-vuotiaiden suomalaisnaisten arkisesta elämästä, niin sanotusti tavallises-
ta tai tavanomaisesta toiminnasta ja aikuisuuden elämänvaiheen pohdinnasta. Honkasa-
lon (2004, 57) muotoilema käsite pieni toimijuus kumpuaa kysymyksestä, millainen toi-
mijuuden käsite kuvastaisi ”sitä miten ihmiset omassa arkisessa toiminnassaan [korostus 
alkuperäinen, EL+ pyrkivät luomaan ja pitämään otteita maailmasta”. Arkinen toiminta ei 
välttämättä näytä ensisilmäyksellä maailmoja muuttavalta (Honkasalo 2008, 207), mutta 
tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä sosiaalis-kulttuurista todellisuutta 
ilmiöineen rakennetaan nimenomaan subjektien arkisessa [sosiaalisessa] toiminnassa.  
Toimijuuteen sisältyy toimijuuden tunto.  Se on yksilön kokemus oman elämänsä 
subjektiudesta, mikä tarkoittaa tunnetta, että hänellä on mahdollisuus toimia tai hän on 
toiminut jossakin aiemmassa tilanteessa (Gordon 2005, 119, 129). Jyrkämä (2008) tarkaste-
lee toimijuutta ikään kuin ”ulkoapäin” katsottuna. Hän pohtii toimijuuden rakenteellisia 
koordinaatteja, joilla hän viittaa erilaisiin sosiaalisiin tekijöihin eli rakenteisiin. Tällaisia 
koordinaattien osatekijöitä ovat ikä, sukupuoli, sukupolvi, yhteiskuntaluokka, fyysinen 
                                                     
16 Purkaessaan auki toimijuus-käsitettä Barnes (2000) käsittelee laajasti ihmistä sosiaalisena olentona, 
joka on lukuisilla tavoilla suhteissa toisiin ihmisiin. Barnes muun muassa kritisoi yksilöllisyyden 
korostamista.  
17 Tässä on yhtymäkohta edellä esitettyyn näennäiseen yksilöitymiseen (ks. Bauman 2001, 105–106).  
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tai institutionaalinen ympäristö, kulttuurinen ryhmä ja ajankohta. Nämä koordinaatit 
antavat niin rajoituksia kuin mahdollisuuksia.  Jyrkämä muistuttaa, että toimijuuden 
koordinaatisto on dynaaminen kudelma: yhden tekijän muutos saa aikaan vaikutuksia 
muissakin. (Jyrkämä 2008, 193–194.) Jyrkämän esittämissä koordinaateissa jää vähäiseksi 
ruumillisuuden merkitys, jota Ronkainen (1999) ja Ojala (2010, 69–71) ovat taas pohtineet 
enemmän. Subjektin kehon merkitys on helppo käsittää esimerkiksi näkyvän vamman 
kohdalla, mutta myös ”terveen” naisen kohdalla. Ruumiillisuus on nuoren aikuisen nai-
sen elämässä läsnä hyvin konkreettisilla tavoilla muun muassa ehkäisyn ja raskauskoke-
musten sekä kehoihanteiden ja ikääntymisen fyysisten merkkien kautta. 
Hitlin ja Elder (2007) ovat laajentaneet toimijuuskeskustelua tuomalla esiin temporaa-
lista näkökulmaa toimijuuteen. He ovat myös jaotelleet erilaisia toimijuuden konseptioita 
teoreettisella tasolla, ja nimenneet muun muassa elämänkulkua ja identiteettiä painotta-
vat näkökulmat toimijuuteen. Näistä ensimmäinen muistuttaa toimijan suhteista toisiin 
toimijoihin, sitoumuksista ja siitä, millainen toiminta on hyväksyttyä tietyssä sosiaalises-
sa ympäristössä. Elämänkulku-toimijuus viittaa ensinnäkin elämänkulun muovaamiseen 
eli toimijan tekoihin oman elämänkulkunsa suuntaamiseksi. Toiseksi se viittaa toimijan 
näkemykseen omasta kykyisyydestään saavuttaa asettamiaan tavoitteita. (Hitlin & Elder 
2007, 176, 179–183.) 
Toimijuus on tässä työssä kulttuurin jäsenenä toimimista, mutta ”toiminta” ei välttä-
mättä ole kovin näkyvää toimintaa eikä aina myöskään tietoista toimintaa. Toimija muo-
toutuu tietyissä sosiaalisissa puitteissa ja toimii suhteissa (Virkki 2004, 71). Toimijuus on 
myös sisäistä puhetta; tunteita, harkintaa ja pohdiskelua. Se ei ole aina silmiinpistävää, 
näkyvää ja kuuluvaa (Ojala 2010, 43–45). Toimijuus rakentuu Jyrkämän (2008) kuvaamas-
sa koordinaatistossa, mikä tarkoittaa sitä, että sama henkilö voi eri tilanteissa kokea oman 
toimijuutensa – omat mahdollisuutensa ja esteet – erilaisina. Jossakin tilanteessa ja het-
kessä voimme kokea olevamme hyvinkin vapaita toimimaan oman halumme ja toi-
veidemme mukaan, mutta silti tietyt ”reunaehdot” kulkevat aina mukanamme. Tässä 
tutkimuksessa on muun muassa haastateltu naisia, jotka ovat tietynikäisiä, tietyn yhteis-
kunnan jäseniä. Heillä jokaisella on hieman erilainen sosiodemografinen tausta, he ovat 
erilaisten yhteisöjen jäseniä ja he ovat kukin tulleet nykyiseen elämäntilanteeseensa te-
kemiensä valintojen ja monien sattumusten kautta. Samat huomiot eroista ja yhtäläisyyk-
sistä voi lausua naistenlehtien teksteissä esiintyvistä henkilöistä.  
Kun pohdin, millaiset tekijät kuluttavat nuoren aikuisen naisen luonnetta, viittaan 
yksilöön aktiivisena oman minuutensa koostajana, toimijana. Rakenteet, toimijuuden 
koordinaatit, asettuvat hänen ympärilleen. Luonteen kuluminen tarkoittaa tilannetta, 
jossa yksilö kohtaa ristiriidan havaitessaan menestymisen kompleksisessa habitaatissa 
edellyttävän toisenlaisten kuin arvossa pitämiensä periaatteiden tai toimintatapojen nou-
dattamista. (Ks. laajemmin Sennett 2002.) Yksilö voi esimerkiksi haluta sitoutua johonkin, 
mutta samaan aikaan hän voi kokea, että häneltä odotetaan liikkuvuutta ja joustavuutta. 
Myös yksilön omat arvostukset ja periaatteet voivat vaihdella eri tilanteissa ja eri hetkinä, 
ja näin ollen ne saattavat vaikuttaa keskenään ristiriitaisilta. Edellistä esimerkkiä jatkaak-
seni: jossakin toisessa tilanteessa yksilö voi kavahtaa pysyvyyttä itsekin, jolloin kulutta-
vaa on sekä ristiriitainen sisäinen kokemus että odotusten kohtaaminen. Aina emme osaa 
edes nimetä, mistä erilaiset vaatimukset tulevat, ”sisältä” vai ”ulkoa”.  
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Keskeisten käsitteiden välisiä suhteita voi kuvata tiiviisti niin, että minuuttaan koos-
tava nainen on toimiva subjekti. Hän tekee aktiivisia valintoja rakennellessaan ja purka-
essaan minuuttaan. Tehtävässään hän punnitsee paitsi sitä, mikä on kannattavaa, myös 
sitä, mitä hän pitää arvossa. Tällöin siirrytään moraalisen toiminnan eli luonteen alueelle 
(ks. toimijuudesta ja moraalista Barnes 2000, erit. 122–123, 126, 136–138).   
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4 Metodologiset valinnat ja 
tutkimuksen toteutus 
Tämä tutkimus tuottaa haastattelu- ja aikakauslehtiaineistoja analysoimalla tietoa siitä, 
mitä aikuisuus tarkoittaa nuorille aikuisille naisille ja millaisia piirteitä he tällaiseen elä-
mänvaiheeseen liittävät. Tarkastelun kohteena on sisäinen keskustelu, jota nuorehko 
suomalainen nainen käy pohtiessaan aikuisuuden saavuttamista ja määrittämistä nyky-
yhteiskunnassa. Kiinnostukseni suuntautuu myös naisia ympäröivän kulttuurin määrit-
telyyn aikuisuuden ominaispiirteistä. Esittelen haastattelemani naiset liitteessä 1. Kaikki 
haastateltujen nimet ovat pseudonyymejä. Liite 2 edelleen kuvailee, millaisin perustein 
olen valinnut tietyt naisten yleislehdet aineistolähteekseni. 
Lähtökohtani aikuisuuden tutkimisessa on hyvin samanlainen kuin Aapolan (1999) 
väitöstutkimuksessaan käyttämä näkökulma murrosikään ja sen tutkimiseen. Aapola 
kertoo tutkimusraporttinsa alussa, kuinka käsitettä ”murrosikä” on aiheellista purkaa. 
Käsitteen sisältö on monimerkityksinen ja epäselvä. Aapola kuvailee tutkimuksensa 
näkökulmaa sosiologiseksi ja kulttuurintutkimukselliseksi: ”näen murrosiän kulttuurises-
ti ja sosiaalisesti muotoiltuna ikävaiheena, ei ns. luonnollisena ilmiönä” sekä ”kulttuuris-
ten merkitysten läpäisemänä”. (Aapola 1999, 14–16.) Luvun aluksi selvitän, mitä kulttuu-
rinen näkökulma aikuisuuteen tarkoittaa tässä tutkimuksessa. 
 
 
4.1 KULTTUURINEN NÄKÖKULMA 
 
Niin kutsutun kulttuurisen käänteen jälkeen ”kulttuuri” on sanana, käsitteenä ja määree-
nä ”kulttuurinen” levittäytynyt merkitsemään hyvin erilaisia asioita (Roseneil & Frosh 
2012, 4–5). Noin kaksikymmentä vuotta sitten Kupiainen (1994, 31) totesi kulttuurin kä-
sitteen muuttuneen kompleksisemmaksi ”monikulttuurisessa nykytodellisuudessamme”. 
Samaan aikaan myös Knuuttila (1994) pohti kulttuuri-sanan käytön yleistymistä. Hän 
havaitsi, että esimerkiksi yhteiskuntatieteissä ja etu- tai loppuliitteen omaisena määreenä 
kulttuuria tapaa mitä erilaisimmista konteksteista. Knuuttila viittaa innostuneeseen ta-
paan liittää sana kulttuuri milloin mihinkin yhteyteen: maaseutukulttuuri, tietokonekult-
tuuri tai jopa povikulttuurijulkaisu (eli pornolehti).  (Knuuttila 1994, 6, 9, 14; liitännäissa-
noista ks. myös Häyrynen 2010, 51–52.) Häyrynen (2010, 50–51) väittää, että kulttuuri-
käsite voi toimia tutkimushankkeissa pehmeänä kuorrutuksena, epämääräisiä aukkoja 
tukkivana kittinä ja ylipäätään avuliaana apukäsitteenä.  
Kulttuurin käsitteen runsasta käyttöä niin arjen kuin tieteen areenoilla voi selittää sen 
määrittelemättömyydellä (ks. Archer 1988, 1). Toistuvasta käytöstä huolimatta käsite ei 
ole sisällöltään millään tapaa itsestään selvä ja erilaiset ennakkokäsitykset hankalista 
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käsitteistä – kuten kulttuurista – tuovat oman sekavuutensa käsitteen käyttöön (Häyry-
nen 2010, 44). Esimerkiksi kulttuurintutkimuksen alalla kulttuuri-käsitteelle on esitetty 
lukuisia erilaisia määritelmiä (Spradley 1979, 5). Keskustelu kulttuurisesta käänteestä 
sekä lisääntynyt moni- ja poikkitieteellisyys ovat laajentaneet entisestään kulttuuri-
käsitteen käyttötapoja ja -yhteyksiä (Häyrynen 2010, 47–48; Roseneil & Frosh 2012, 5). 
Jokaisen käsitettä käyttävän on tässä tilanteessa välttämätöntä pyrkiä kuvailemaan, mitä 
itse käsitteellä tarkoittaa. Kirjoitan aikuisuuden kulttuurisista kuvista ja esitän, että yksi-
löä ympäröi kulttuuri, joka määrittelee aikuisuutta tai jopa määrittää aikuisuuden. Mitä 
tarkoitan tässä kulttuurilla ja millainen on lähestymistapani, kun totean hyödyntäväni 
kulttuurintutkimuksellista otetta? 
 
4.1.1 Kulttuurintutkimuksellinen ote 
Tavallisesti aikuisuutta ei juurikaan pohdita, sillä se nähdään itsestään selvänä statukse-
na tai ikävaiheena (ks. esimerkiksi Holdsworth & Morgan 2005, 108). Haluan nimen-
omaan tämän vuoksi kysyä, mitä aikuisuus on, miten ja mitä siitä puhumme. Itsestään 
selvien asioiden purkaminen näkyväksi tapahtuu tutkimuksessani niin, että tarkastelen 
aikuisuutta kulttuurisena konstruktiona (ks. Filander 2003, 68; Jokinen & Juhila 1991, 41). 
En siis tarkoita aikuisuudella jotakin faktuaalista konseptiota. Aikuinen ei tarkoita myös-
kään yksiselitteisesti määräasemaa, jonka yksilö saavuttaa fyysisen ja psyykkisen kehi-
tyksensä myötä (ks. Hoikkala 1993, 37).  Läpi koko käsillä olevan tutkimuksen puidaan, 
kuinka aikuisuudesta ja sen olemuksesta käydään neuvottelua. Kirjoitan aikuisuudesta 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuvana ilmiönä. Olen valinnut ilmaisukseni juuri 
rakentumisen, sillä painotan aikuisuuden konstituoitumisessa kahta seikkaa: vuorovai-
kutusta ja dynaamisuutta. Vuorovaikutuksella ymmärrän kaikkea vuorovaikutusta, mitä 
yksilön ympärillä ja myös sisällä on käynnissä. Kirjoitan muun muassa yksilön sisäisestä 
puheesta 18  ja analysoin keskustelukatkelmia, joissa puhutaan kaveripiissä käydyistä 
keskusteluista sekä tarkastelen mediatekstejä ja peilaan niitä haastatteluaineistoon. Tut-
kimusotteeni on lainannut paljon kulttuurintutkimuksesta ja tämä näkyy eritoten siinä, 
kuinka näen yksilön aktiivisena, kulttuurisena toimijana.   
Toiseksi mainitsin edellä dynaamisuuden. Viittaan tällä siihen, kuinka kulttuuriset 
konstruktiot eivät ole staattisia tai stabiileja. Diskurssianalyyttisin termein ilmaistuna 
aikuisuuden diskursseja on useita ja nämä erilaiset puhumisen tavat muuttuvat, kilpaile-
vat keskenään, limittyvät ja sekoittuvat. Dynaamisuus tarkoittaa myös jatkuvuutta. Tässä 
vuorovaikutus ja dynaaminen liike yhtyvät: ”puhumisen” eli sosiaalisen rakentumisen 
virta ei katkea. Ihmiset käyvät jatkuvaa neuvottelua, tekstejä ja puheita tuotetaan ja koko 
ajan teemme merkityksellistämis- ja tulkintatyötä. Semiootikko käyttäisi tästä ilmausta 
semiosis. Semiosis on jatkuva ketju, kun tulkinnasta voidaan aina tehdä uusi tulkinta.  
                                                     
18 Sisäisellä puheella tarkoitan yksinkertaisesti pohdiskelua, puntarointia. Archer (2003) on proble-
matisoinut yksilön sisäistä keskustelua tarkasti. Hän on esittänyt muun muassa kysymyksen siitä, 
keskusteleeko yksilö ympäröivän yhteiskunnan kanssa vai käydäänkö yksilön sisällä keskustelua 
yhteiskunnasta. Sosiologina Archer haluaa kyseenalaistaa toimijan ja rakenteen erillisen tarkastelun 
ja tuoda tilalle monisyisempää pohdintaa yksilön sisäisestä puheesta ja toimijan kyvyistä. 
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Olen kiinnostunut merkityksistä, joiden tutkiminen on tyypillisesti semiotiikan alaa. 
Työstäni onkin löydettävissä viitteitä kulttuurisemiotiikan suuntaan, ja samoin diskurssi-
en tutkimuksen suuntaan 19 . Varsinaisen analyysimenetelmäni nimeän Juhilan (2006) 
kehittämän mallin mukaiseksi kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -malliksi. Malli on 
sopusoinnussa edellä kuvaamieni lähtökohtien kanssa. Se pohjaa sosiaaliseen konstruk-
tionismiin, mukailee kulttuurista tutkimusotetta eli on kiinnostunut merkityksistä ja 
ymmärtää yksilöt aktiivisina toimijoina, jotka tietoisesti ja tiedostamattaan rakentavat, 
purkavat ja muokkaavat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa käsityksiään. Malli hyväksyy 
ristiriitaisuudet ja keskeneräisyydet ja painottaa, että yksilöt eivät toista mekaanisesti ja 
passiivisesti jotakin, mitä he ammentaisivat yhteisestä, jaetusta kulttuurisesta varannosta, 
vaan jokainen meistä lisää tuohon varantoon aineksia ja kyseenalaistaa niitä. Tämä neu-
vottelu on jatkuvaa ja sen vuoksi on osuvaa kirjoittaa kulttuurisesta virrasta. Tuossa 
virrassa liikkuu myös aikuisuutta koskevia lausumia, tekstejä ja puhetta. Niitä tarkastel-
laan tässä työssä laadullisen sisällönanalyysin keinoin. 
 
4.1.2 Kulttuuri käsitteenä 
Kulttuuri20 on käsite, jolla tarkoitetaan arkisessa vuorovaikutuksessa yleensä taidetta tai 
joskus etnisyyttä. Kulttuuri voi myös viitata tavoitteelliseen inhimilliseen toimintaan 
tuotoksineen, jolloin tullaan liki sanan alkuperää, viljelemistä ja viljelystä (ks. esimerkiksi 
Bauman 2005a, 52–53). Näiden merkitysten ohella kulttuurilla saatetaan tarkoittaa jotakin 
hyvin epätarkasti rajattua inhimillisen vuorovaikutuksen tai todellisuuden osa-aluetta tai 
kokonaisuutta (Knuuttila 1994, 13; Kupiainen 1994, 27, 35; Roseneil & Frosh 2012, 4). 
Koska kyseessä on monenkirjavasti käytetty käsite, voidaan myös määritelmiä luokitella 
monin tavoin. Yksinkertaisen jaon on esitellyt Söderholm (1994), joka lähestyy kulttuuri-
konseptioita kulttuuriantropologina. Hänen mukaansa on mahdollista erottaa kaksi eri-
laista näkemystä: totalistinen ja mentalistinen eli kognitivistinen käsitys kulttuurista. 
Totalistinen viittaa kulttuuriin elämäntavan kokonaisuutena, kognitivistinen taas viittaa 
ihmisen käyttäytymisen koodiin. (Söderholm 1994, 122–123). Kulttuuri olisi jälkimmäisen 
näkemyksen mukaan, kapeasti ymmärrettynä, ihmisen toimintaa ohjaava kartta, mutta 
laajemminkin "koodin" voi ymmärtää. Tällaisen käsityksen pohjaksi voi ottaa esimerkiksi 
Spradleyn (1979, 5) väljähkön määritelmän, jonka hän nimeää etnografiaan soveltuvaksi: 
”kulttuuri viittaa hankittuun tietämykseen, jota ihmiset käyttävät tulkitakseen kokemuk-
siaan ja tuottaakseen sosiaalista käyttäytymistä”.  
Laajasti mentaalisena karttana tai koodina ymmärretyn kulttuurin ja yksilön välistä 
suhdetta valaisee Kupiaisen (1994) koonti Fraken (1977) ja Spradleyn (1979) näkemyksis-
tä. Kupiaisen sanoin: ”Kulttuuri ei ole pelkästään kognitiivinen kartta jonka ihmiset 
                                                     
19 Pietikäinen ja Mäntynen (2009) summaavat, että yhteistä diskurssi-käsitettä käyttäville tutkijoille 
on kielen näkeminen todellisuutta rakentavana resurssina ja sosiaalisena toimintana. He pohtivat 
laajemminkin merkitysten tutkimisesta diskurssintutkimuksen ja diskurssianalyysin piirissä. (Ks. 
Pietikäinen & Mäntynen 2009, erit. 25–26.) 
20 MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja määrittelee kulttuuria yhteisön tai koko ihmiskun-
nan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuudeksi ja sivistykseksi. Kulttuurilla voidaan 
viitata sanakirjan mukaan myös yksilön tai yhteisön kykyjen kehittämiseen tai vakiintuneisiin toi-
mintatapoihin, esimerkkeinä ilmaisut ruumiinkulttuuri, ravintolakulttuuri ja liikennekulttuuri. 
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omaksuvat kokonaisena tai osittain, enemmän tai vähemmän oikein, ja jota he opettelevat 
lukemaan. Ihmiset eivät ole pelkästään kartanlukijoita vaan aktiivisia kartantekijöitä, 
jotka suunnistavat varsin epätäydellisissä ja alati muuttuvissa olosuhteissa. Kulttuuri ei 
tarjoa kognitiivista karttaa vaan pikemminkin kokoelman periaatteita kartantekoon ja 
navigointiin." (Kupiainen 1994, 27.) 
Knuuttila (1994, 9) kannustaa ymmärtämään kulttuurin käsitteen jatkuvan keskuste-
lun tilassa olevana käsitteenä. Eri tieteenaloilla kulttuuri ymmärretään eri tavoin, eikä 
varsinkaan kulttuurintutkijoiden toimesta voida antaa yksiäänistä määrittelyä kulttuuril-
le. Samoin koko tieteenala, kulttuurintutkimus, ei ole jokin selvärajainen oppiaine, yksi 
koulukunta tai esimerkiksi selkeästi määriteltävissä oleva sosiologian osa-alue. Alasuuta-
ri (1994) nimittää kulttuurintutkimusta risteysasemaksi. Hänen mukaansa 1970–1980-
lukujen kuluessa esimerkiksi sosiologiassa, kirjallisuustieteessä ja tiedotustutkimuksessa 
suuntauduttiin kohden samaa pistettä ja matkaa tehneiden tutkijoiden kohtaamispaikkaa 
voi nimittää kulttuurintutkimukseksi. On välttämätöntä mainita Birminghamin yliopis-
toon vuonna 1964 perustettu CCCS-tutkimuskeskus (Centre for Contemporary Cultural 
Studies), kun puhutaan kulttuurintutkimuksen synnystä. Birminghamin perintöä ovat 
jalostaneet eteenpäin monet eri yhteisöt ja yksilöt, ja nykyisin kulttuurintutkimus on 
tieteenalarajoja koetteleva tai jopa niistä piittaamaton tieteenala (Alasuutari 1994, 32–34; 
Alasuutari 1995, 23–24, 35).  
Birminghamilaisten erääksi keskeiseksi ansioksi luetaan kiinnostuksen herättäminen 
kaikenlaisia kulttuurituotteita kohtaan. Aiemmin esimerkiksi kirjallisuudentutkimuksessa 
ei osoitettu juurikaan kiinnostusta viihdekulttuurin tuotteita kohtaan, vaan tutkimuksen 
kohteina olivat lähinnä niin kutsutun korkeakulttuurin tuotteet. (Alasuutari 1994, 34.) 
Mikäli tällaisia kulttuurituotteita tutkittiinkin, ne arvotettiin korkeakulttuurin eli taiteen 
alapuolelle. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat muun muassa niin kutsutut 
naistenlehdet. Hoikkala (1993) väittää, että ”mediahaastattelut ovat ajankohdan kulttuu-
rin dokumentteja”. Hänen mielestään niissä on tiivistettynä ”elämänarvoihin liittyvät 
odotukset, toiveet, pelot, uhat, normitukset ja ihanteet”. (Hoikkala 1993, 73.) Itse sitou-
dun ainakin ensin mainittuun määritelmään lehtiteksteistä kuluvaan hetkeen kiinnittyvi-
nä kulttuurituotteina ja myös jälkimmäisestä määritelmästä olen yhtä mieltä siten, että 
mediatekstit heijastavat nykyhetkeä eli kertovat siitä, missä me elämme ja tämä kertomi-
nen tapahtuu tietyssä kontekstissa, tietyin intentioin ja konventioin. Ajattelen lehtien 
kuitenkin olevan enemmän kuin heijastumia: ne ovat osa sosiaalista todellisuutta raken-
taessaan sitä. Lyhyesti sanottuna lähestyn lehtiaineiston tekstejä merkityksiä kantavina 
kulttuurituotteina, joita aktiivisesti omia mentaalisia karttoja piirtävät nuoret suomalaiset 
naiset lukevat. Selostan tätä seuraavassa alaluvussa tarkemmin. 
Tätä ennen on kuitenkin pysähdyttävä vielä yhden käsitteen äärelle. Kulttuuri-
käsitteen määrittelytehtävässä ei nimittäin voi välttyä toisen vaikean käsitteen kohtaami-
selta, vaan on pohdittava myös merkityksen käsitettä. Alasuutari (1994) nostaa merkityk-
sen keskeiseksi kulttuurintutkimuksen käsitteeksi, ja hän tiivistää kulttuurintutkimuksen 
olevan kiinnostunut yhteiskunnan merkitysvälitteisyydestä. Merkityksen käsite on kui-
tenkin vaikea määritellä muutoin kuin intuitiivisesti: merkitys tarkoittaa tarkoittamista. 
Alasuutarin mukaan tästä on ollut seurauksena merkitys-käsitteen väljä käyttö. Joskus 
merkitys yhdistyy symboliikkaan, mutta kulttuurintutkimuksen piirissä merkityksellä 
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viitataan laajemmin todellisuuden sosiaaliseen rakentumiseen. Alasuutarin mukaan 
”kulttuurintutkimuksen edustamaan teoreettiseen näkökulmaan kuuluu keskeisenä 
puolena näkemys siitä, että sosiaalinen merkitys ei ole vain joidenkin erityisten olioiden 
ominaisuus; se ei ole mikään leima jolla jotkut objektit merkitään. Todellisuus on - - ra-
kentunut merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, joiden nojalla ihmiset orientoituvat 
arkielämässään.” (Alasuutari 1994, 33, 35–36.) Edellä esitetty näkökulma sopii kuvaa-
maan myös tämän tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia eli ”otetta”, jota seuraavaksi 
täsmennän edelleen.  
 
4.1.3 Sosiaalinen konstruktionismi 
Pyrin kuulemaan ja tekemään näkyväksi sitä sisäistä keskustelua, jota suomalainen nai-
nen käy pohtiessaan omaa aikuisuuttaan. Kulttuurintutkimuksellinen lähestymistapani 
tarkoittaa, että oletan hänen omaavan kulttuurista tietämystä aikuisuudesta ja eläessään 
arkista elämäänsä – esimerkiksi lukiessaan naistenlehteä – hän tulkitsee ja päättelee, 
millaista käyttäytymistä häneltä odotetaan. Hän piirtää ja muokkaa omaa mentaalista 
karttaansa tarkastellessaan koko elinpiiriään, niin muita ihmisiä kuin erilaisia artefakte-
jakin, esimerkiksi kulttuurituotteita. Puheiden ja tekstien tulkinta on aktiivista toimintaa. 
Esimerkiksi tässäkin työssä analysoitavat lehtitekstit tarjoutuvat lukijoidensa tulkittaviksi 
ja merkityksellistettäviksi, ja olen kiinnostunut nimenomaan tästä prosessista, en esimer-
kiksi lehtijuttujen vaikutuksesta, mitä vastaanottotutkimusta tekevä tutkija voisi tutkia.  
Määritellessäni kiinnostukseni edellä kuvatulla tavalla asetun hyvinkin selkeästi rela-
tivistisen paradigman kannalle. En osoita kiinnostusta jossakin objektiivisessa todelli-
suudessa leijuvaa aikuisuutta kohtaan, vaan olen muotoillut tutkimuskysymykseni pi-
kemminkin merkitystenannon kautta. Vaikka jaottelu realistiseen ja relativistiseen para-
digmaan voikin vaikuttaa kankealta ja tässä yhteydessä jopa tarpeettomalta, se toimii 
perustana kysymykselle ”todellisuuden” luonteesta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006). Tässä tutkimuksessa todellisuus tarkoittaa nimenomaan sosiaalisesti rakentunutta 
todellisuutta.  
Alasuutarin (1994) sanoja mukaillen ajattelen, että todellisuus on olemassa meille 
merkitysvälitteisesti. Meillä on jokin suhde maailmaan ja tarkastelumme tapahtuu aina 
tuon suhteen kautta. Tätä ei ole tarpeen tulkita erityisen radikaalisti, vaan myös merki-
tyksistä kiinnostunut oleva tutkija voi ”hyväksyä” käytännön realiteetit (ks. Fairclough 
2003, 8-9) ja todeta, ettei kaikki ole vain diskursiivista konstruktiota (Ojala 2010, 93–94). 
Esimerkiksi puu on merkityksellistetty tietyllä tavalla, määritelty ja nimetty pensaasta 
erottuvaksi.  Silti tunturin rinteellä ei kulje viivaa ”puurajan” kohdalla. Puuraja on kult-
tuurinen konventio. Alasuutari kuvaa tätä vielä selkeämmällä lausahduksella: ”Voimme 
lyödä päämme käytännön realiteetteihin aivan siitä huolimatta miten ne miellämme, 
mutta jonkin tulkinnan me kohtaamistamme esteistä aina teemme.” (Alasuutari 1994, 36, 
39–40.) Tämän tutkimuksen kontekstissa edellinen väite tarkoittaa, että esimerkiksi kro-
nologinen ikä on olemassa ja sitä voidaan mitata vuosina, mutta kiinnostavaa on henki-
lön kokemus omasta iästään (ks. Berger & Luckmann 1994, 37–38)21. Yksilö tarkastelee 
                                                     
21 Samantyyppisen esimerkin tarjoavat Jokinen ja Juhila (1991) todetessaan, että heidän tutkimusai-
heensa, asunnottomuus, on ”varsin konkreettinen asia”, mutta esimerkiksi jo asunnottomuuden 
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omaa ikäänsä eläessään yhteiskunnan ja kulttuurin jäsenenä, suhteessa toisiin. Merkityk-
sistä kiinnostunut ei kysy ikävuosien määrää vaan hän kysyy esimerkiksi, rajaako ikä 
jotakin, mahdollistaako se jotakin; kuinka yksilö tulkitsee puheissaan kohtaamiaan esteitä 
ja mahdollisuuksia. 
Bergerin ja Luckmannin (1994) mukaan ihminen tuottaa itsensä sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa. Sosiaaliset muodostumat eli koko inhimillinen maailma muodostuu ih-
misten yhteistoiminnassa. (Berger & Luckmann 1994, 63.) Ikä tai aikuisuus ei ole vain 
biologinen seikka, vaan sosiokulttuurinen muodostuma. Aikuisuuden diskurssit tai ai-
kuisuutta koskevat puheet eivät ole kuitenkaan silkkaa abstraktiota. Kuten diskurssitut-
kijat Jokinen ja Juhila (1991) muistuttavat, ”diskurssit ilmenevät aina konkreettisesti”. 
Sosiaalinen todellisuus tuotetaan toiminnassa, mitä analysoitaessa ei suinkaan kielle-
tä ”todellisuutta”. (Jokinen & Juhila, 1991, 39; ks. myös Fairclough 2003, 8–9.)  
Toisinaan on siis esitetty, että todellisuuden ymmärtäminen sosiaalisesti rakentu-
neeksi johtaisi objektiivisen, ihmisen mielen ulkopuolella olevan todellisuuden kieltämi-
seen (Jokinen & Juhila 1991 39–41; Sulkunen 1997b, 16). Tämä ei ole kuitenkaan ainoa 
tulkintatapa, vaan konstruktionismin sisällä esiintyy erilaisia käsityksiä todellisuuden 
olemuksesta (ks. dekonstruktionismista ja konstruktionismista Aittola & Raiskila 1994, 
228). Näin ollen myös diskurssitutkimuksen piirissä esiintyy erilaisia näkökantoja.  
Vaikka en haluakaan ottaa kantaa diskurssitutkimuksen sisällä käytäviin kiistoihin tai 
keskusteluihin, tarjoavat erilaiset näkemykset esimerkin siitä, kuinka samankin metodo-
logisen lähestymistavan piirissä käsitys todellisuuden rakentumisesta tai olemassaolosta 
puhututtaa tutkijoita edelleen. Tätä debattia tarkasteleva Juhila (2006) jaottelee konstruk-
tionismit tai konstruktionistit kahteen ryhmään. Hän nimittää konstruktionismeja onto-
logiseksi ja episteemiseksi konstruktionismiksi. On tärkeää huomata, että näiden kahden 
konstruktionismin sisällä ja myös niiden välimaastossa on esitetty erilaisia näkemyksiä 
todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. Lisäksi näkemyksiä voidaan nimetä eri tavoin 
eli kuten Juhila täsmentää, esimerkiksi realistisen ja relativistisen diskurssianalyysin 
asemesta puhutaan toisinaan analyyttisesta ja kriittisestä diskurssianalyysista, toisinaan 
taas ei. (Juhila 2006, erit. 160–162, 175.)  
Ontologista konstruktionismia edustava diskurssianalyytikko tutkii kieltä ja tekstiä, 
mutta ajattelee tekstin ja puheen ulkopuolella olevan ei-diskursiivisia maailmoja. Ana-
lysoitavat tekstit, puhutut ja kirjoitetut, ovat aina sidoksissa noihin maailmoihin.  Näin 
ollen esimerkiksi haastateltavan tuottamat merkitykset eivät ole täysin ainutkertaisia, 
vaan niissä on nähtävissä sidos kielen ja sen ulkopuolisen todellisuuden välillä. Epistee-
minen konstruktionismi ei taas ota kantaa siihen, onko kielen ulkopuolella todellisuutta. 
Tällä tavoin orientoitunut tutkija voi kyllä löytää yhteneväisyyksiä eri tilanteissa tuotet-
tujen puheiden ja tekstien välillä, mutta näkee sinällään merkitysten tuottamisen ainut-
laatuisena tapahtumana. Kun samantapaiset kuvaukset toistuvat eri teksteissä ja puheis-
sa, ne ilmentävät vakiintuneita puhetapoja. (Juhila 2006, 162, 175.)  
                                                                                                                                   
käsite on kulttuurisidonnainen käsite. Kun nimeämme tietyn [konkreettisen] ilmiön asunnottomuu-
deksi, rakennamme samalla sosiaalisen konstruktion. Erilaiset vastaukset määrittelykysymyksiin 
(mikä on asunnottomuutta tai kuka on asunnoton) ”piirtävät erilaista kuvaa todellisuudesta”. (Joki-
nen & Juhila 1991, 40–41.) 
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Juhila (2006) kytkee kulttuurin kehät -mallin episteemiseen konstruktionismiin. Eri-
laisten konstruktionismien tarkka erottelu ei ole tämän tutkimuksen kannalta ratkaisevan 
tärkeää, mutta sijoitun tulkintojen tekijänä edellä mainittujen kahden poolin väliselle 
alueelle niin, että olen lähempänä episteemisen konstruktionismin kantaa. Ensinnäkin 
ajattelen Juhilan (2006) tapaan, että yksittäisten puhe- ja muiden tilanteiden rajat on 
mahdollista ylittää. Tästä seuraa Juhilan (2006, 176) mukaan sitoutuminen episteemiseen 
konstruktionismiin. Toiseksi en ole pohtinut aineistoja analysoidessani niinkään haastat-
telutallenteen tai lehtitekstin ulkopuolista todellisuutta, sen olemassaoloa tai ei-
olemassaoloa, vaan minua ovat kiinnostaneet naisten lausumat, heidän oma todellisuu-
tensa ja lehtitekstien todellisuus. Lyhyesti ilmaistuna ajattelen, että asia on kuten haasta-
teltava tai tekstikatkelma lausuu asian olevan. 
 
 
4.2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA RAJAUKSET 
 
Olen kiinnostunut aikuisuuden määreistä, sen mittapuista ja olemuksesta. Kuka ja mil-
lainen henkilö määrittyy aikuiseksi ja onko aikuisuus tavoiteltava status? Mitä aikuiseksi 
määrittyminen tarkoittaa ja vaatii tutkittavien mielestä? Kuinka aikuiseksi määrittymisel-
tä voi halutessaan välttyä? Millaista on nykyinen nuori aikuisuus ja ajattelevatko nuoret 
naiset sen poikkeavan niin sanotun normiaikuisuuden ihanteesta? Millaisia aikuisuuksia 
esitetään naistenlehtien teksteissä? Mitä haasteita tai uhkia nuoret aikuiset naiset kohtaa-
vat rakentaessaan aikuisuuttaan ja minuuttaan?  
 
4.2.1 Tutkimuskysymykset 
Muotoilen tutkimuskysymykset seuraavasti: 
1. Mitä aikuisuus tarkoittaa nuorille aikuisille naisille ja millaisia merkityksiä he liit-
tävät aikuisuuteen? 
a. Mitä ovat aikuistumisen kriteerit?  
b. Millaisena elämänvaiheena he näkevät aikuisuutensa?  
2. Millaisena aikuisuutta esitetään tietyissä aikakauslehdissä? 
3. Mitä samaa ja mitä erilaista aineistot kertovat nuorten naisten aikuisuudesta? 
4. Mikä kuluttaa nuoren aikuisen naisen luonnetta nyky-yhteiskunnassa? 
 
Näen sekä lehtiaineiston että haastatteluaineistot poimintoina jatkuvasti virtaavasta kes-
kustelujen virrasta. Kulttuuristen merkitysten virta on tietyllä tavalla, ”kaukaa”, katsot-
tuna valtavirta. Esimerkiksi normiaikuisuus on niin sanotusti valtavirran elämää. Jos 
virtaa katsoo tarkemmin, siinä voi nähdä erilaisia väreilyjä tai kerroksia22 eli virrassa 
liikkuu monenlaisia käsityksiä aikuisuudesta. Hieman konkreettisemmalle tasolle tuotu-
                                                     
22 Päivi Harisen 1.10.2013 luennollaan Itä-Suomen yliopistossa esittämä mielikuva diskursiivisesta 
virrasta on tämän keskustelujen virran läheinen sukulainen. Harinen näkee diskursiivisessa virrassa, 
mainstreamissa, vastavirtaan uivia ihmisiä. Hän ei ajattele, että nämä ihmiset voisivat kääntää virran 
kulkusuuntaa, mutta heissä on potentiaalista muutosvoimaa. Itse en tarkastele ihmisiä, vaan virtaa: 
tekstejä, puhetta. 
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na edellä esitetty toimii perusteluna naistenlehtiaineiston valinnalle. Olen valinnut nais-
tenlehdet aineistolähteekseni, sillä ne ovat julkisen keskustelun areena. Toisin sanoen 
niiden kautta on mahdollista tavoittaa nykyhetkessä liikkuvia teemoja ja kysymyksiä, 
jotka koskettavat naisia ja puhututtavat heitä. Kuten Ruoho ja Saarenmaa (2011) kirjoitta-
vat, naistenlehdissä käsitellään paljon muitakin aiheita kuin yhteiskunnallisia aiheita, 
mutta kaikessa moniaineksisuudessaan ja sisäisessä ristiriitaisuudessaan ne kiinnittyvät 
ajanhetken yhteiskunnalliseen keskusteluun. (Ruoho & Saarenmaa 2011, 11.) 
 
4.2.2 Tutkimuksen rajaukset: sukupuoli ja ikä 
Sukupuoli on olennainen käsite tämänkin tutkimuksen kohdalla. Pidän sukupuolen 
merkitystä niin keskeisenä, että olen jo tutkimusta suunnitellessani päätynyt käyttämään 
sukupuolta yhtenä tutkimuskohteen rajausperusteena. Rajaukseni naisiin perustuu ole-
tukseen siitä, kuinka naisten ja miesten aikuisuus on toisistaan poikkeavaa. Lisäksi naiset 
kertovat elämästään eri tavoin kuin miehet. (Koivunen & Liljeström 1996, 281; Koski & 
Moore 2001, 6; Roos 1987, 62–63.) Levinson (1979) kertoo käyneensä The Seasons of a man’s 
life -tutkimuksen käynnistyessä keskustelua itsensä kanssa siitä, rajatako tutkittavat mie-
hiin vai ei. Hänen mukaansa sekä miehet että naiset kohtaavat haasteita [aikuisiän] kehi-
tyksen mittaan, ja nämä haasteet voivat olla osin samoja, mutta osin poiketa toisistaan. 
Levinson päätyi rajaamaan tutkittavien joukon miehiin. Hän oli rakentamassa laajaa, 
teoreettista näkemystä aikuisiällä tapahtuvasta psykologisesta kehityksestä ja koki, että 
tutkimuksen pohjaksi tulisi hankkia syvällistä tietoa tutkittavista. Niinpä 40 miehen ja 
heidän elämiensä tutkiminen tuntui mielekkäämmältä kuin 20 naisen ja 20 miehen. 35–
45-vuotiaat miehet poimittiin valikoiden neljästä eri ammatillisesta ryhmästä, sillä Levin-
son ajatteli miehen kiinnittyvän ammattinsa kautta tiettyyn ammatilliseen ryhmään, 
luokkaan sekä kulttuuriseen ja sosiaaliseen matriisiin. (Levinson, Darrow, Klein, Levin-
son, & McKee 1979, 8-9.)  
Levinsonin käymä pohdinta tarjosi taustaa omalle harkinnalleni sukupuolesta rajaus-
perusteena. Heti ensimmäisiä yksilöhaastatteluita tehdessäni totesin sukupuolen perus-
teella tehdyn rajauksen erittäin tarpeelliseksi. Naiset kertoivat usein nimenomaan naisen 
elämästä, ja jotkut heistä painottivat sukupuolen merkitystä elämän eri käänteissä toistu-
vasti haastattelun mittaan. Esimerkiksi lasten toivominen ja saaminen, ulkonäköpaineet 
ja kodin piiriin liittyvät tehtävät olivat puheenaiheita, joiden kohdalla sukupuoli mainit-
tiin eksplisiittisesti. Myös lehtiteksteissä mies- ja naissukupuolen välille piirretään toisi-
naan terävä raja. Muun muassa parisuhteen ongelmakohtia käsittelevissä jutuissa koros-
tetaan miesten ja naisten erilaisia rooleja perheessä sekä sukupuolten (oletetusti) erilaisia 
tapoja reagoida parisuhdepulmiin. Olen hyvin tietoinen aineistojeni, eritoten lehtiteks-
tien, heteronormatiivisuudesta, ja havaintoni mukaan aineistoissa ei problematisoida 
sukupuolta käsitteenä tai ilmiönä. Olen mukautunut tässä raportissa siihen, että kirjoitan 
naissukupuolesta pohtimatta enempää sukupuolen tuottamista ja esittämistä. Ratkaisu 
on osin eettisesti kyseenalainen, sillä tällöin on vaarana, että sukupuoli tulkitaan esimer-
kiksi biologiseksi faktaksi. 
Sukupuolta voidaan käsitteellistää lukuisilla tavoilla. Ojala, Palmu ja Saarinen (2009) 
ovat koonneet yhteen erilaisia sukupuolen määrittelytapoja ja luettelevat muun muassa 
roolin, tekemisen ja tavan. Vaikkei sukupuolikäsitteen tarkka erittely olekaan olennaista 
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tämän tutkimuksen kontekstissa, on aiheellista todeta, etten näe sukupuolta esimerkiksi 
biologisena faktana (sex), fysiologisena ominaisuuksien ja piirteiden kokoelmana tai ei-
problemaattisena määreenä. Olen tietoinen sukupuolten moninaisuudesta ja siitä, ettei 
esimerkiksi "naiseksi" määrittyminen ole itsestään selvää. Sukupuoli on sosiaalinen rooli 
(gender), historiallisesti rakentunut kategoria. (Liljeström 1996, 115–120; Ojala, Palmu & 
Saarinen 2009, 17.) Viittaan tekstissä muun muassa naistapaisuuteen (Jokinen 2004), jol-
loin sukupuoli ymmärretään tekemisenä. Kun "naiseksi" määritetty yksilö toimii tietyllä 
tavalla, [näennäisen] rutinoituneesti ja muka-luonnollisesti, hän toistaa sukupuolta "oi-
kein". Samalla, kun mies- ja naistapaisuus pysyvät yllä, pidetään yllä myös sukupuolen 
järjestyksiä eli sukupuolijärjestelmää. (Butler 2006, 144–146; Jokinen 2004, 288–289, 300; 
Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 18, 21; ks. laajemmin sukupuolijärjestelmästä Liljeström 
1996.) 
Ojala, Palmu ja Saarinen (2009, 23) tiivistävät koulutusinstituutioiden sukupuolittu-
neita järjestyksiä pohtiessaan: "Toimijuuteen ja sukupuoleen liitetyt oletukset konkretisoi-
tuvat erilaisissa instituutioissa odotuksina siitä, miten tietyissä tilanteissa tulee toimia." 
Tätä väitettä mukaillen aikuisuuskin on nähtävissä institutionalisoituneena ilmiönä, jossa 
toteutuvat nais- ja miestapaisuudet. Aikuiselle naiselle on varattuna naistapaisia aikui-
suuden merkkipaaluja ja tehtäviä. Esimerkiksi naisvaltaisella alalla työskentelevä, lapsia 
synnyttävä ja hoitava, perheen kotia sisustava nainen toistaa naiseutta "luontevasti" ja 
"oikein". Toimijuuden kautta tarkasteltuna sukupuoli määrittelee naiseen kohdistuvia 
odotuksia, mutta se myös määrittää yksilön resursseja ja hänen käsityksiään siitä, millai-
sia mahdollisuuksia hänellä on saavuttaa häneen kohdistetut odotukset. Matkalla aikui-
suuteen - naiseksi - yksilö oppii tietämään, millainen hän on ja mihin hän kykenee. (Ojala, 
Palmu & Saarinen 2009, 27.) 
Kuten usein tapahtuu, myös henkilökohtaiset syyt ohjaavat tutkimuksen aiheen va-
lintaa ja rajausta. Naisena ja feministinä koen velvollisuudekseni tutkia naisia ja avata 
näkymiä nimenomaan naisten todellisuuteen, elämään ja aikuisuuteen. Tutkimukseni ei 
kuitenkaan ole feministisesti orientoitunut tutkimus siten, että sen teoreettinen viitekehys 
rakentuisi feminististen ajattelijoiden näkemysten varaan. Sen metodologisissa ratkai-
suissa ei ole painotettu feministisiä näkökulmia eikä tutkimuksen tiedonintressi ole 
emansipatorinen.  
Myös metodologiset syyt ohjasivat minut keskittymään naisiin. Kulttuuristen kehien 
malli vaatii tutkijalta kulttuurista tietämystä tutkittavasta aiheesta. Minulla ei ole saman-
laista tietämystä miesten aikuisuudesta, joten nuorten aikuisten miesten jakaman todelli-
suuden tutkiminen olisi vaatinut erityistä perehtymistä, eräänlaista etnografin uteliai-
suutta, jolle en kokenut löytyvän mahdollisuuksia tämän tutkimuksen puitteissa. Tämä ei 
toisaalta tarkoita, että voisin vaistomaisesti ja ilman vaivannäköä asettautua tiettyyn 
tulkintapositioon ja ymmärtää naisia ja heidän kokemuksiaan vain siksi, että olen itsekin 
tietynikäinen suomalainen nainen. 
Ikärajaukseni perustuu juridiseen aikuisuuden rajaan ja toisaalta kulttuurisesti jaet-
tuun käsitykseen keski-iän alkamisesta. 25-vuotiaita ei pidetä yleisesti enää nuorina vaan 
aikuisina (ks. Nurmi 1995, 257). Käsitykseni on, että nykyisin noin neljänkymmenen 
ikävuoden tienoilla olevia henkilöitä aletaan määritellä keski-ikää lähestyviksi tai keski-
ikäisiksi (ks. Marin 2001; vrt. Featherstone & Hepworth 1989, 145). 25–35-vuotiaat sijoit-
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tuvat näiden rajausten väliin. Myös Blatterer (2007a) on tutkinut saman ikäisiä, 25–35-
vuotiaita, informantteja tutkimuksessaan, jossa hän haastatteli nuoria australialaisia täy-
si-ikäistymisestä. Hänkin esittää, että useimmissa yhteyksissä alle 25-vuotiaita pidetään 
vielä nuorina ja 25 vuotta täyttäneitä aikuisina. (Blatterer 2007b, 83.)  
Ikärajausta tehdessäni oletin, että nuorille aikuisille aikuisuuden tavoittelu on ajan-
kohtaisempaa kuin heitä vanhemmille23. Pyrkimykseni oli rajata tällä tavoin tarkastelua-
ni, sillä aikuisuus on elämänvaiheena pitkä ja näin ollen jokin tietty vaihe tai kausi oli 
aiheellista valita fokukseen. Melko samanikäisillä naisilla on samanlaisia kokemuksia ja 
elämäntilanteissa voi olla yhteneväisyyksiä. Toisaalta olin toki tietoinen siitä, ettei krono-
logisesta iästä voi päätellä paljoakaan henkilön elämäntilanteesta (ks. Fadjukoff 2007, 19; 
Nugin 2010, 36; Raitanen 2001, 197; Vilkko 2001, 75–78). 
 
 
4.3 TUTKIMUSAINEISTOT JA NIIDEN MUODOSTAMINEN 
 
Tutkimusaineistoina tässä tutkimuksessa ovat seuraavat aineistot:  
- Yksilöhaastattelut 14 naisen kanssa (äänitallenteet) 
- Haastatelluista naisista muodostuneelle ryhmälle järjestetty ryhmäkeskustelu (ääni- 
ja videotallenteet) 
- Järjestön keskustelupiirissä alustukseni pohjalta käyty keskustelu (tallentamaton) 
- Aikakauslehtiaineisto vuosilta 2010–2011 
 
Koko tutkimusprosessin ajan olen kerännyt myös tausta-aineistoa, mutta näiden materi-
aalien kerääminen ei ole ollut systemaattista. Tästä syystä pidän kertynyttä materiaalia 
vain taustamateriaalina, joka on kertynyt hiljalleen ja satunnaisesti. Olen tallentanut 
lehtijuttuja, verkkolehtien uutisia, sarjakuvia ynnä muuta materiaalia, joka käsittelee 
tutkimusaiheeseeni liittyviä kysymyksiä. Esimerkkeinä mainitsen erilaiset viihteelliset 
jutut, joiden väittämillä voi arvioida itseään ja pohtia omaa aikuisuuttaan: ”Mistä tietää, 
että on aikuinen” (Hartwall Novelle -blogi 23.1.2014) ja ”Näin kotisi paljastaa, oletko 
henkisesti aikuinen” (Iltalehti 17.2.2014). Nuoren aikuisen naisen elämää käsittelevät 
myös vakavammat pohdinnat perhe- ja työelämän vaatimuksista: ”Kolmekymppiset 
odottavat työltä mielekkyyttä ja viihtyvyyttä” (Yle 4.11.2010) ja ”Nuorten perheiden 
joulunvietto vaatii pitkää mieltä ja taktista suunnittelua” (Yle 21.12.2011). Olen poiminut 
talteen myös erilaisia ajankohtaisia teemoja käsitteleviä juttuja: ”Nuoret aikuiset jumiu-
tuvat lapsuudenkotiin” (HS 20.11.2013). 24  Tausta-aineistona pidän myös pro gradu -
tutkielmani aineistoa, jonka keräsin verkossa suljetuissa keskusteluryhmissä (Laakkonen 
2011a). 
 
                                                     
23 Kirjoitan imperfektissä kahdesta syystä: Rajausta olen pohtinut jo aikuiskasvatustieteen pro gradu 
-tutkielman aikaan. Toisena syynä on havaintoni, että tavoitella-verbi ei kuvaa lainkaan osuvasti 
naisten pohdintaa nuoruudesta ja aikuisuudesta ja niiden välisestä rajanvedosta.  
24 En esitä tausta-aineistoa lähdeluettelossa muutoin kuin tekstissä käsiteltyjen juttujen osalta.  
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4.3.1 Aineistojen muodostaminen 
Kuviossa 1 on esitetty aineistojen keruun ja analyysin eteneminen. Samalla kuvio kertoo 
koko työskentelyn etenemisestä.  
 
 
Kuvio 1: Aineistonkeruun ja analyysin eteneminen 
 
 
Olen kirjoittanut analyysien tuloksista joko rinnan analysointityön kanssa tai viimeistään 
kunkin analyysivaiheen lopussa (ks. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 143). Olen halunnut 
•Pro gradu -aineiston mieleen palauttaminen ja 
haastattelurungon testaaminen kahdella 
yksilöhaastattelulla  (lokakuu 2011).
Orientoituminen
•Lehtiaineiston läpikäyminen  ja skannaaminen 
(marraskuusta 2011 maaliskuuhun 2012).Lehtiaineiston koostaminen




•11 yksilöhaastattelua  (keruu  maaliskuusta 
heinäkuulle 2012, litterointi  jatkuen 
syyskuulle 2012). 14:s haastattelu tehty 
syyskuun 2012 lopussa.
•Alustus ja keskustelu järjestön  
keskustelupiirissä (11.5.12).
Haastattaluaineiston keruu
•13 ensimmäisen haastattelun teemoitteleva 
analysoiminen (syyskuu 2012). 
Alustava analyysi 
(haastatteluaineisto)
•Haastatelluista koostuva ryhmä kommentoi  
haastatteluaineiston alustavaa analyysia 
(25.10.2012).
Ryhmäkeskustelu
•Koko haastatteluaineiston tarkka analyysi 
(talvi 2012–kevät 2013).
•Vastaaminen tutkimuskysymykseen 1.
Analyysin ensimmäinen vaihe 
(haastatteluaineisto)
•Koko lehtiaineiston tarkka analyysi (kevät–
kesä 2013).
•Vastaaminen tutkimuskysymykseen 2.
Analyysin ensimmäinen vaihe 
(lehtiaineisto)
•Ensimmäisen vaiheen analyysien tuottamien 
tulosten tarkastelu rinnakkain (syksy-talvi  
2013).
•Vastaaminen tutkimuskysymykseen 3.
Analyysin toinen vaihe 
(molemmat aineistot)
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kuvata tulkintojen muodostumista tuoreeltaan, työn ollessa vielä meneillään25. Samoin 
olen toiminut kirjallisuuteen perehtymisen osalta: analyysi, kirjoittaminen ja lukeminen 
eivät ole olleet toisistaan irrallisia työvaiheita, vaan olen pyrkinyt limittämään ne toisiin-
sa mahdollisimman tiiviisti. 
Analyysini ei edennyt suoraviivaisesti vaiheesta toiseen eli en suorittanut eri vaiheita 
tarkasti rajaten. Esimerkiksi jotkin informanttien käyttämät ilmaukset vaikuttavat heti 
ensimmäisistä lukukerroista alkaen erityisen merkityksellisiltä ja nämä havainnot ovat 
vaikuttaneet myöhempiin työvaiheisiin, esimerkiksi temaattiseen tarkasteluun ja koodien 
nimeämisiin. Analyysin aloittaminen jo aineistonkeruuvaiheessa voidaan nimetä jopa 
laadullisen tutkimuksen ominaispiirteeksi (Metsämuuronen 2000, 51). Alasuutari (1994b) 
painottaa, ettei tutkimusprosessi voi olla suoraviivainen, vaan erilaiset harhapolut kuu-
luvat prosessiin. Hän esittää, että koko tutkimusprosessia on mahdotonta kuvata esimer-
kiksi kaaviona, sillä työskentelyn vaiheet, analyysi mukaan lukien, lomittuvat toinen 
toisiinsa. (Alasuutari 1994b, 223–225; ks. myös Pietikäinen & Mäntynen 2009, 141–143.)26 
 
4.3.2 Lehtiaineiston muodostaminen 
Loka-marraskuun 2011 taitteessa tutustuin niin sanottujen naisten yleislehtien lukijapro-
fiileihin KMT Lukija -tilaston (KMT Lukija syksy 2010 / kevät 2011) ja lehtien omien 
www-sivujen avulla. Tutustuin myös lehtien kotisivuilla mediakortteihin, mainostajille 
suunnattuihin kuvauksiin sekä potentiaalisille tilaajille ja irtonumero-ostajille tarkoitet-
tuihin teksteihin. Numerotietojen keräämisen ohella kartutin näistä lähteistä tietämystäni 
lehtien tavasta kuvailla itseään ja lukijoitaan.  
Valitsin aineistolähteeksi naisten yleislehdet, sillä tahdoin valita lehtiä, joissa käsitel-
täisiin naisen elämää laajasti. Halusin mukaan henkilöhaastatteluja ja muita juttuja, jotka 
eivät käsittele jotakin tiettyä erityisteemaa (viini ja ruoka, liikunta, sisustus, käsityöt, 
vauvaperheen elämä) vaan toivoin juttujen avaavan näkökulmia monille erilaisille elä-
mänkentille. Naisten yleislehtiin luokiteltiin KMT Lukija -tilastossa syystalvella 2011 






- Iltalehti Ilona 
- Kodin Kuvalehti 
- Kodin Pellervo 
                                                     
25 Ehrnrooth (1990, 40) arvioi, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulkintaa tapahtuu kaikissa aineis-
ton käsittelyn vaiheissa, niin kokoamisessa, luokittelussa kuin varsinaisessa tulkintavaiheessakin. 
26 Tutkimusprosessiin kuuluu (useimmiten) myös ajankulun seisauttaminen aineiston muodostami-
sen hetkeen. Ojala (2010) pohtii haastatteluihin perustuvan tutkimuksen kontekstissa muun muassa 
litteroinnin merkitystä ja tuo esille, kuinka litteroiminen jäädyttää elävän elämän aloilleen. Haasta-
teltavat fossiloituvat, samoin haastatteluhetken tutkija. Kun haastatteluaineiston keruu päättyy, 
puheet muutetaan tekstiksi ja tutkija siirtyy kentältä tietokoneen ääreen. (Ojala 2010, 135–136.) Elävä 
puhe ja viestintä jähmettyvät ja pelkistyvät stabiiliksi tekstiksi. 




- Me Naiset  
- Olivia  
- Sara  
- Trendi 
 
Valitsemistani lehdistä eritoten Elle on lähellä erikoislehteä, sillä se käsittelee paljon muo-
tia ja siihen liittyviä ilmiöitä. Myös haastattelujutuissa sivutaan usein muotia ja haastatel-
tavilla on työnsä kautta yhteys muotimaailmaan. Elle kuitenkin lasketaan naisten yleis-
lehtiin ja johdonmukaisuuden vuoksi sisällytin lehden aineistolähteisiini. Luettelen tau-
lukossa 1 aineistolähteinä olleiden lehtien kustantajat.  
 
Taulukko 1: Aineistolähteinä olevien lehtien kustantajat 
 
Lehti  Kustantaja 
Cosmopolitan Sanoma Magazines Finland Oy 
Elle Aller Media Oy 
Olivia Aluksi Bonnier Publications Oy, vuonna 2014 lehti myytiin Aller Medialle 
Trendi 
Aiemmin Forma Publishing Group Oy, yrityskauppojen myötä vuodesta 
2012 alkaen A-kustannus 
 
 
Päätettyäni valita juuri naisten yleislehtiä rajasin mahdollisia aineistolähteitä tarkastele-
malla lehtien lukijaprofiileja. Halusin valita aineistolähteeksi nimenomaan ne lehdet, joita 
lukevat eritoten 25–35-vuotiaat naiset. Lehdet eivät käytä lukijaprofiilejaan kuvatessaan 
sellaista ikäjaottelua, joka vastaisi täysin tavoittelemaani ikäryhmää (25–35 vuotta). Tieto-
ja oli kuitenkin saatavilla 30–49-vuotiaiden naislukijoiden osuudesta sekä 20–29- ja 30–39-
vuotiaiden naislukijoiden määristä. Kuvaan valikointia numeerisesti liitteessä 2.  
Rajasin, että valittavien lehtien lukijoista merkittävän osan tulee alle 40-vuotiaita, 
mutta yli 20-vuotiaita. Marraskuussa 2011 Trendi kertoi kotisivuillaan, että sen lukijoista 
yli 45 prosenttia oli tuolloin 20–34-vuotiaita. Huhtikuussa 2013 A-lehtien sivustolla oli 
nähtävissä Trendin lukijaprofiili, jonka mukaan Trendin lukijoista oli 49 prosenttia 12–24-
vuotiaita. Myös Olivian valitseminen mukaan aineistoon on hyvin perusteltua, sillä KMT 
Lukija syksy 2010 / kevät 2011 -tilaston mukaan Olivian lukijoista 42 prosenttia oli 12–29-
vuotiaita naisia ja 36 prosenttia 30–49-vuotiaita naisia. Kotisivullaan Olivia kertoi lukijois-
taan 28 prosenttia olevan 20–29-vuotiaita ja 30–39-vuotiaita 21 prosenttia.  Ellen lukijoi-
den ikäprofiili oli tarkasteluni perusteella hyvin samanlainen. Marraskuussa 2011 selvitin 
lehden kotisivuilta, että Ellen lukijoista oli tuolloin yli 30 prosenttia 20–29-vuotiaita. KMT 
Lukija syksy 2010 / kevät 2011 -tilasto kertoo, että Ellen naislukijoista 57 prosenttia oli 12–
29-vuotiaita ja 26 prosenttia 30–49-vuotiaita. 
Cosmopolitan mielletään nuorten naisten lehdeksi, mikä tuli esille myös joissakin yksi-
löhaastatteluissa ja haastattelutilanteiden ulkopuolella, kun keskustelin tutkimuksestani. 
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KMT Lukija syksy 2010 / kevät 2011, jonka perusteella tein aineistovalintani, kertoi myös 
lukijakunnan nuoruudesta, mutta on syytä huomioida, että ”nuoruus” tarkoittaa tässä 
alle 30-vuotiaita, ja haastattelemieni naisten kohdalla asetin ikärajauksen 25–35-
vuotiaisiin naisiin. 68 prosenttia Cosmopolitanin lukijoista oli 12–29-vuotiaita naisia. KMT 
Lukija syksy 2012 / kevät 2013 -tilastossa osuus oli ennallaan, 69 prosenttia. Marraskuus-
sa 2011 lehden kotisivuilla kerrottiin lukijoiden ikäjakaumasta, että 39 prosenttia lukijois-
ta on 12–29-vuotiaita ja 37 prosenttia 30–49-vuotiaita. Huhtikuussa 2013 Cosmopolitanin 
esittely Sanoma Magazines Oy:n sivustolla aloitettiin: ”Cosmopolitanin lukijat ovat 20–30-
vuotiaita nuoria aikuisia naisia - - .”  
Numeeristen tietojen tarkastelun jälkeen rajasin valintani lehtiin, joiden lukijoista yli 
puolet on 12–49-vuotiaita. Jäljellä jäi kuusi–kahdeksan lehteä (ks. liite 2), mukana esimer-
kiksi Sara, jonka slogan kertoi lehden olevan ”Suomen ainoa 40+ naiselle räätälöity lehti”. 
Totesinkin, ettei lehti sovi rajaukseeni. Pohdin myös lehtien ilmestymistiheyttä. Mahdol-
lisista aineistolähteistä Kotivinkki ja MeNaiset ilmestyvät muita mahdollisia lehtiä useam-
min. Tämäkin seikka – ikäprofiilien tarkastelun ohella – puolsi kyseisten lehtien jättämis-
tä pois aineistolähteiden joukosta.  
Edelleen pohdin, tavoittaako laajalevikkinen lehti myös kaksi-, kolmekymmentävuo-
tiaita naisia sen ohella, että lehti on suosittu [myös] yli 40-vuotiaiden naisten keskuudes-
sa. Esimerkiksi Kodin Kuvalehden ja Cosmopolitanin kotisivuillaan antamien tietojen ver-
taaminen osoitti, että määrällisesti lehdet tavoittivat yhtä paljon nuoria (20–39-vuotiaita) 
lukijoita (127 000 lukijaa). MeNaisilla totesin olevan 139 000 lukijaa, jotka ovat 20–39-
vuotiaita. Pitäydyin kuitenkin rajauksessani, sillä laajalevikkiset lehdet on suunnattu 
laajalle joukolle, ja ollessani kiinnostunut erityisesti 25–35-vuotiaiden naisten elämästä on 
perusteltua valita lehtiä, joita lukevat eritoten tämänikäiset naiset. 
Varsinainen lehtiaineiston muodostaminen tapahtui marraskuusta 2011 alkaen ja jat-
kui maaliskuulle 2012. Kävin läpi edellä mainittujen neljän lehden, Cosmopolitanin, Ellen, 
Olivian ja Trendin, kaksi vuosikertaa eli vuosikerrat 2010–2011. Lisäksi kävin läpi kerran 
vuodessa ilmestyvän Elle Accessories -asustelehden vuosien 2010 ja 2011 numerot. Cosmo-
politan, Elle, Olivia ja Trendi ilmestyvät kerran kuussa. Yhteensä läpikäytyjä numeroita 
kertyi näin ollen 98 kappaletta.  
Skannasin edellä mainituista lehdistä haastatteluja, artikkeleita ja muita juttuja, pää-
kirjoituksia sekä lukijapalstoja ja kolumneja. Kävin lehdet vielä toiseen kertaan läpi ja 
skannasin joitakin lisäsivuja. Myöhemmin, analyysivaiheessa, lisäsin vielä aineistoon 
yksittäisiä tekstejä. Työskentelyn edetessä jätin vastaavasti myös joitakin skannaamiani 
sivuja aineiston ulkopuolelle. Lopulliseksi aineiston kooksi muodostui 2128 sivua.  Tau-
lukossa 2 on esitetty skannattujen sivujen määrät lehtikohtaisesti. 
Valikoin juttuja, joissa käsitellään ikää, elämänkulkua tai ylipäätään naisten arkista 
elämää. Toisin sanoen poimin skannattaviksi tekstit, joissa käsiteltiin jotakin sellaista 
teemaa, jonka näin liittyvän aikuisuuteen. Tarkoitan tällä esimerkiksi normiaikuisuuden 
merkkien mainitsemista elämänkulun kontekstissa ja ikään liittyvää pohdintaa, joka 
kytkeytyy 25.–35. ikävuoteen. Olen sisällyttänyt aineistoon jutut, joissa käsitellään per-
hettä ja parisuhdetta, mutta yksinomaan seksiä käsittelevät tekstit olen rajannut aineiston 
ulkopuolelle. Samaan tapaan olen valikoinut mukaan jutut, joissa pohditaan yleisemmin 
ulkonäköä tai itsensä hoitamista, mutta esimerkiksi meikkausohjeet olen rajannut aineis-
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ton ulkopuolelle. Julkisuuden henkilöiden haastattelut käsittelevät vaihtelevia teemoja, 
mutta olen ottanut haastattelujutut kokonaisina mukaan aineistoon. Yleisestikin tekstejä 
valikoidessani olen toiminut niin, etten rajaisi aineistoa liikaa ja olen skannannut kaikki 
jutut kokonaan.27 
 
Taulukko 2: Lehtiaineistoon sisältyvien sivujen lukumäärä 
 
Skannatut sivut 





Cosmopolitan 285 332 
Elle ja Elle Accessories 187 131 
Olivia  301 341 
Trendi 229 322 
Yhteensä 1002 1126 
 
 
Otin mukaan aineistoon kaikki Cosmopolitanin ja Trendin pääkirjoitukset sekä vakioko-
lumnistien kolumnit riippumatta tekstien sisällöistä, sillä näissä teksteissä käsitellään 
”arkisia”, lehden lukijakunnalle keskeisiksi oletettuja asioita. Olivia-lehdestä poimin 
mukaan kaikki pääkirjoitukset. Mukana aineistossa ovat myös lehtien lukijapalstat (Cos-
mopolitan, Olivia ja Trendi), sillä niissä kommentoidaan aineistooni sisältyviä artikkeleita 
ja haastatteluita. Ellen pääkirjoitusten kohdalla tein rajausta tekstin sisällön perusteella, 
sillä kyseisessä lehdessä pääkirjoitus liittyy useimmiten johonkin ajankohtaiseen asiaan 
muotimaailmassa, ei niinkään yleiseen elämänmenoon. Samalla tavoin toimin Trendin 
Auta, Elina! ja Auta, Milla! -kysymys-vastauspalstojen kohdalla: toisinaan kysymyksissä ja 
niiden vastauksissa käsitellään selkeästi pukeutumiseen ja kauneudenhoitoon liittyviä 
ongelmia. 
Tammikuussa 2012, aineiston muodostamisen ollessa vielä osittain kesken, laadin kir-
joitelman, jossa analysoin alustavasti viittä aineistoon sisältyvää juttua. Kirjoitelman 
laatiminen tarjosi mahdollisuuden perehtyä tarkemmin juttujen sisältöihin ja tutustua 
näin muodostuvan aineiston olemukseen. Keväällä 2012 kävin skannaamani aineiston 
läpi kolmannen kerran. Tällä kertaa kirjasin ylös juttujen pääteemoja tai ”asiasanoja”. 
Samalla harkitsin joidenkin tekstien kohdalla, sisältävätkö ne sittenkään tutkimukseni 
kannalta oleellisia lausumia. Taulukko 3 havainnollistaa, kuinka olen luetteloinut juttujen 
aiheet. 
Edellä kuvattujen vaiheiden jälkeen, keväällä 2012, siirryin haastatteluaineiston ke-
ruuseen. Toimin näin sen vuoksi, että halusin omata näkemyksen lehtiaineistosta ennen 
haastatteluaineiston keruuta. Samaan tapaan vuoden kuluttua, keväällä 2013, siirtyessäni 
takaisin lehtiaineiston pariin, olin jo hyvin perehtynyt haastatteluaineistoon (ks. kuvio 1). 
 
                                                     
27 Laadullisen aineiston, esimerkiksi mediatekstien, valikoinnista (sampling) ks. laajemmin Mason 
2002, 131–144. 
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Pääkirjoitus 21 1 
Pariskuntien arjesta: juuston kelmuttamisen 
puiminen terapiassa 
Palaute 22 1 
Kommentteja lapsettomuus- ja 
kotihoitoaiheisiin juttuihin 
Sana on vapaa 34–41 8 
Naiskirjailijat keskustelevat: taloudellinen 
turva(ttomuus), uskottavuuspaineet ym. 
Liian kiva työ 42–46 5 Loppuunpalamisesta 
Painostaja 48–50 3 
Oikeassa ammatissa -juttusarjassa 
Greenpeacen Kaisa Kosonen 








137–141 3 Toimittaja pyrkii pois "myrkkymielestä" 
Aisankannattajat 143 1 Gallup silmälaseista ("aikuisuuden symboli") 
Pellon laitaan 145–149 3 











Arvostelu. Eat, Pray, Love: "se kelpaa 
eräänlaiseksi navigaattoriksi" 
Lapsia ja aikuisia 164 1 
Arvostelu. Tv-sarja Vastaparit: vertaillaan 
kolme-nelikymppisistä kertovia tv-sarjoja 
Paluu lapsuuteen 165 1 
Arvostelu. Tv-sarja V: televisiosarja 
metaforana, "maailma on surkeassa 
jamassa", mutta "ei me mokattukaan itse" 
 
 
Maalis-huhtikuussa 2014 otin yhteyttä Cosmopolitanin, Ellen, Olivian ja Trendin päätoimit-
tajiin sähköpostitse. Tarkoituksenani oli tiedustella, ovatko lehdet määritelleet malliluki-
jaansa tai -lukijoitaan eli millainen nainen toimituksella on mielessään, kun he tekevät 
lehteä (ks. Ruoho & Saarenmaa 2011, 18–19). Sain kaksi vastausta tiedusteluihini, joista 
toinen tuli Trendin päätoimittaja Jenni Liedolta. Kävimme hänen kanssaan vielä puhelin-
keskustelun 2.4.2014. Lieto kertoi, ettei hän toiminut päätoimittajana vuosina 2010–2011. 
Keskustelimme kuitenkin Trendin lukijakunnasta Liedon päätoimittajakaudella. Hän 
kertoi, lehti tavoittelee nykyisin kaksi–kolmekymppisiä suomalaisnaisia. Lukijat sijoittu-
vat 30. ikävuoden molemmille puolille. Trendin pääkohderyhmä ovat 18–39-vuotiaat 
naiset. Trendin toimituksen mielessä on lehteä tehtäessä eniten ikäryhmä 25–35-vuotiaat 
naiset. Liedon mukaan mainittu ikävaihe on jakso, jota elävät naiset muodostavat kohta-
laisen heterogeenisen joukon. Lieto puhui ”hajonnasta”: osa elää nuoren perheen arkea, 
mutta nuorimmat ovat vasta valmistumassa lukiosta. Trendin lukijoista ajatellaan, että he 
ovat ”menossa jonnekin”. Lieto viittasi tällä siihen, että 25–35-vuotiaan naisen elämän 
palasista osa on jo hallussa, osaa haetaan vielä.   
Juttujen sisältöjen osalta Lieto tuki käsitystäni siitä, että Trendissä käsitellään paljon 
naisen ikää, elämänmenoa, arkea ja elämänkulkua. Hän viittasi sähköpostiviestiini, jossa 
kirjoitin, että mielestäni Trendissä käsitellään toistuvasti näitä teemoja. Hän ei myöskään 
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kiistänyt sähköpostiviestissä esittämääni aprikointia, jonka mukaan Trendi kirjoittaa 
naisen elämänmenosta pohdiskellen; elämän nurjia puolia ja omia epävarmuuksia ei 
piilotella. Muista aineistolähteinäni käyttämistäni lehdistä keskustelimme lyhyesti. Lieto 
sijoitti Olivian lukijat hieman pidemmälle elämänkulussaan kuin Trendin lukijat. Kuten 
Olivian henkilöjutuista ja artikkeleista voi päätellä, jutut on suunnattu naisille, jotka ken-
ties ovat vaihtamassa ammattiuraa ja pohtivat muutoinkin tekemiään valintoja. Tähän 
verrattuna Cosmopolitanin lukijakunta on taas vasta hakemassa elämänsä rakennusosia, ja 




Kuva 1: Näyte lehden sivusta (Trendi helmikuu 2010, 27). Jutun teksti: Noora Nuotio, kuvat: 
Kaapo Kamu. Yllä on esitetty osa aukeamasta, ja kuva on alkuperäisestä poiketen harmaasävyinen. 
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4.3.3 Haastatteluaineiston muodostaminen 
Esittelen haastattelemani naiset liitteessä 1. Haastateltavia ei ole valikoitu, vaan olen 
haastatellut jokaisen ikärajaukseeni sopivan naisen, joka on ilmaissut kiinnostuksensa 
tutkimustani kohtaan ja olemme saaneet sovittua haastatteluajan. Haastatteluiden ede-
tessä havaitsin, että naisten yhdistäväksi piirteeksi näytti muodostuvan kouluttautumi-
nen (ks. liite 1). Harkitsin, pyrkisinkö tavoittamaan myös naisia, jotka eivät ole yhtälailla 
kouluttautuneita. Kuitenkin totesin, että pitäydyn koulutuksen omaavissa naisissa, sillä 
tämäkin valinta rajaisi edelleen tutkimusta. Näin lopullinen haastateltavien joukko muo-
dostui naisista, joilla on vähintään ammatillinen koulutus tai ensimmäinen peruskoulun 
jälkeinen tutkinto on valmistumassa. Pidän ratkaisuani onnistuneena, sillä luontevasti 
muodostunut rajaus ei tee informanttijoukosta liian yhteneväistä, mutta naisia yhdistää 
piirre, joka palvelee tutkimuskohteen terävöittämistä.  
Jaoin haastattelukutsua niin, etten tulisi kutsuneeksi erityisesti tietynlaisia haastatel-
tavia, esimerkiksi yliopisto-opiskelijoita. Tavoitteenani oli tavoittaa mahdollisimman 
erilaisia naisia, joten välitin kutsua eri tavoin ja erilaisissa yhteyksissä. Kutsuin aluksi 
haastateltavia ryhmähaastatteluun, sillä tarkoitukseni oli koota koko haastatteluaineisto 
ryhmäkeskusteluissa. Viestinnässäni käytin kokoontumisista nimitystä keskustelu, enkä 
kirjoittanut rekrytoitaville esimerkiksi haastatteluista vaan tapaamisista ja juttelemisesta 
porukalla. Pyrin painottamaan, että käsiteltävät aiheet ovat arkielämään kytkeytyviä. (Ks. 
arkisuudesta Barbour 2007, 52–54.) Epäilin haastattelun tai tutkimuksen mainitsemisen 
nostavan osallistumiskynnystä. Myös kokoontumistilojen osalta pyrin madaltamaan 
kynnystä osallistumiselle. Arvelin esimerkiksi yliopiston voivan olla joillekin osallistujille 
vieraalta tuntuva paikka. Näin ollen tiedustelin tiloja eri toimijoilta. Joensuun seutukirjas-
to (nykyisin Vaara-kirjastot) tarjosi käyttööni kokoushuoneita ja valitsin nämä tilat. Kir-
jasto on useimmille tuttu paikka, ja sen keskeinen sijainti sekä helppo saavutettavuus 
olivat myös selkeitä etuja. (Ks. Barbour 2007, 48, 84–85.) Muutamille haastateltavista sopi 
paremmin tapaaminen Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjaston tiloissa, ja ta-
pasimme tällöin toivotussa paikassa. 
Tämä tutkimus kertoo siitä, mitä on olla 25–35-vuotias suomalainen nainen, jolla on 
hallussaan mahdollisuus tavoitella (tai vältellä) sellaista aikuisuutta, mitä nimitän Leen 
(2001) käsittein normiaikuisuudeksi. Näiltä naisilta voidaan odottaa sitä, mitä pidämme 
aikuisuutena. He eivät ole erityisellä tavalla marginaaliin asetettuja tai kyvyttömiä tart-
tumaan esimerkiksi työtarjouksiin tai pitämään huolta kodistaan, perheestään ja itses-
tään. Heitä voi pitää koulutettuina naisina, joilla on elämä edessään. Tällaisena he edus-
tavat normia, jonka voi nähdä keskiluokkaisena. En kuitenkaan määrittele heitä tällä 
tavoin. Oletan, että he identifioivat itsensä monin eri tavoin, ja luokkaa tärkeämpänä 
erottelevana seikkana naisten välillä toimii esimerkiksi suhtautuminen kuluttamiseen. 
Luokka mainittiin eksplisiittisesti muun muassa silloin, kun haastateltava kuvaili van-
hempiensa koulutustasoa. Luokka saattaa olla kuitenkin implisiittisesti mukana naisten 
pohdinnoissa. Kuten tulen esittämään, otaksun, että naiset saattavat kokea aikuisuuden 
leiman kielteisenä juuri sen vuoksi, että ”aikuisuus” herättää mielikuvia sovinnaisesta, 
keskiluokkaisena pidetystä elämäntavasta: auto, omistusasunto lähiössä, kuluttaminen, 
matkustelu ja niin edelleen (ks. sovinnaisuuskritiikistä Hoikkala 1993, 203–205). He tietä-
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vät, että heiltä odotetaan tällaisten merkkien saavuttamista. Nämä merkit ovat normatii-
visia, vaikka niistä käydäänkin neuvottelua.  
Haastattelemani naiset ovat mielestäni tietoisia siitä, että heillä on mahdollisuudet 
saavuttaa tai ainakin tavoitella edellä kuvattua normia – mutta he voivat yhtä lailla ky-
seenalaistaa normatiivisen aikuisuuskuvan. Tässäkin mielessä heitä voidaan pitää hyvä-
nä valintana haastateltaviksi, sillä he voivat tavoitella jotakin muuta aikuisuutta, vaikka-
pa nuorekasta ja iätöntä, jaggeroitunutta tai turneroitunutta aikuisuutta28 (Hoikkala 1993, 
252). Haastatteluaineistosta on kuultavissa esimerkiksi kulutuskritiikkiä, mikä ei sekään 
ole sopusoinnussa materiaalisia seikkoja (auto, omakotitalo sisustuksineen) painottavan 
normiaikuisuuden kanssa. Normatiiviseen aikuisuuskuvaan kytkeytyy mielestäni juuri 
ostaminen; tietyt merkit hankitaan rahalla. Raha saadaan tekemällä työtä ja kun kysymys 
on suuremmista hankinnoista, työn tulisi olla vakituista tai ainakin liki vakituista, jotta 
lainoja voisi lyhentää. Projektityöstä tai freelancer-työstä myönteiseen, jopa paikoin haa-
veilevaan sävyyn puhuvat haastateltavat asettuvat tätäkin normia vastaan. Heidän lau-
sumiaan voi tulkita esimerkiksi työn kohtuullistamista koskevina toiveina: tulevassa 
työssä saattaa tienata vähemmän palkkaa, mutta se voisi olla mielekkäämpää. (Ks. Tuo-
hinen 2010, 37–39.) 
Käytännössä haastateltavien hankinta alkoi maaliskuussa 2012. Tuolloin hyödynsin 
omaa tuttavaverkostoani ja lähetin sopiviksi katsomilleni henkilöille sähköpostiviestejä, 
joissa pyysin välittämään tietoa ryhmäkeskusteluista. Kutsuviestini lähetettiin myös 
Joensuun Feministit ry:n sähköpostilistalle. Sähköisten kutsuviestien ohella kutsuin osal-
listujia jakamalla pientä infolehtistä. Toimitin ilmoituksia kirjastojen tiskeille ja kauppo-
jen ilmoitustauluille sekä jätin niitä tarjolle muille julkisille paikoille Joensuun alueella. 
Laitoin kutsun muotoon laadittuja infolehtisiä esille myös Pohjois-Karjalan ammattikor-
keakoulun (nykyisin Karelia-ammattikorkeakoulu) Wärtsilä-kampuksen ilmoitustaululle 
sekä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen rakennusten käytäville. Lisäksi jaoin 
kutsua – sekä suullisesti että lehtisen muodossa – kasvokkain suoraan kiinnostuneille, 
kun kohtasin esimerkiksi harrastuksissani sopivan ikäisiä naisia. Joensuun seutukirjasto 
kertoi maininneensa ryhmäkeskustelukutsuni Facebook- ja kotisivuillaan. Joensuun seu-
dun kansalaisopiston opettajat saivat apulaisrehtorin kautta tietoa tutkimuksestani ja 
kehotuksen pohtia, voisiko heidän ryhmistään rekrytoida osallistujia ryhmäkeskuste-
luun.  
Vierailin myös Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Perhekahvilassa ja esittelin 
muutamalle paikalla olleelle äidille tutkimustani. Kahvilan työntekijä toimitti infolehtisen 
lisäksi kolmeen muuhun Joensuun alueella kokoontuvaan Perhekahvilaan. Kutsu oli näin 
ollen tarjolla esitepöydällä muutaman viikon ajan kaikissa joensuulaisissa Perhekahvi-
loissa. Lisäksi MLL:n Joensuun yhdistyksen puheenjohtaja välitti sähköpostiviestini yh-
distyksen hallitukselle ja kehotti vastaanottajia toimittamaan tietoa edelleen laajemmin, 
Järvi-Suomen piirin toimijoille. Samantyyppisen kutsuviestin lähetin Joensuun Marttojen 
Acat-toimintaryhmän puheenjohtajalle. Oletan, että viestini on kulkeutunut myös erilai-
                                                     
28 Hoikkala (1993) viittaa termeillä iättömän aikuisuuden tai ikuisen nuoruuden elämänotteeseen, 
jonka ikoneita muusikot Mick Jagger ja Tina Turner ovat. Myös Blatterer (2010, 72–73) on pohtinut 
ikääntyviä rock-tähtiä, jotka biologisesta iästään huolimatta jatkavat nuoruuden esittämistä. 
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sille sähköpostilistoille ja tiedän joidenkin tutkimuksestani kiinnostuneiden naisten välit-
täneen kutsua omille kontakteilleen muun muassa Facebookin avulla.  
Kutsut tuottivat muutaman yhteydenoton maaliskuun kuluessa, ja kuuden viesteihini 
vastanneen naisen kanssa yritimme löytää yhteistä aikaa haastattelulle. Ryhmän kokoa-
minen ei kuitenkaan onnistunut. Haastattelin erään naisista maaliskuun lopussa. Jo tuol-
loin tein alustavan päätöksen yksilöhaastatteluihin siirtymisestä, mutta jatkoin edelleen 
ryhmähaastattelukutsujen välittämistä. Kevään edetessä päädyin lopulta rekrytoimaan 
erityisesti yksilöhaastateltavia, sillä en ollut edelleenkään saanut koottua yhtäkään ryh-
mää. Toukokuussa 2012 teinkin jo kolme yksilöhaastattelua ja tästä alkaen haastattelin 
naisia yksilöhaastatteluissa syyskuulle 2012 saakka.  
 
4.3.4 Yksilöhaastatteluiden metodologiset lähtökohdat 
Haastattelut etenivät väljän teemarungon mukaan (liite 3). Runko oli pääosin sama, jota 
käytin pro gradu -tutkielmassani (Laakkonen 2011a), mutta runkoa oli täydennetty joilla-
kin kysymyksillä29. Testasin haastattelurungon toimivuutta lokakuussa 2011 tekemällä 
kaksi yksilöhaastattelua ja kehittelin näiden haastatteluiden perusteella lisää tarkentavia 
kysymyksiä. Arvioin yksilöhaastattelujen tallenteista ja litteraatioista, mitkä kysymykset 
olivat toimivia ja mitkä kaipaisivat uudelleenmuotoilua. Samalla kiinnitin huomiota 
myös omaan toimintaani haastattelijana. (Ks. Moilanen 1995, 40–41.) Totesin, että valinta 
keskustelunomaisen tilanteen luomisesta on oikea. Halusin haastattelutilanteen olevan 
paikka, jossa nainen voisi pohtia ääneen omaa aikuisuuttaan ja elämäänsä, jutustellen ja 
pohdiskellen (ks. Nikander 1999a, 41). Laajempien teemojen käsittelyjärjestyksen päätin 
osin ennalta, mutta itse haastattelutilanteissa pyrin aktiivisesti kuunnellen tunnustele-
maan, olisiko keskustelu siirtymässä esimerkiksi perheeseen vai työhön ja johdattelin 
naisia kohti tiettyä teemaa tulkintani mukaan. Yleisemminkin päätin edetä keskustelun 
osoittamassa suunnassa ja antaa osallistujien määritellä hyvinkin vapaasti muun muassa 
sen, minkä verran mistäkin teemasta keskustellaan. Asetin tavoitteeksi teemojen osalta 
ainoastaan sen, että kaikkia laajempia aiheita käsiteltäisiin jokaisessa haastattelutilantees-
sa edes jonkin verran. 
Olen lähtenyt liikkeelle siitä, että haastateltava puhuu ”totta”. Hän kertoo sen, mitä 
haastattelutilanteessa haluaa ja voi kertoa. Hän haluaa esittää asiat niin sanotusti hyvin 
päin – sosiaalisesti sopivalla tavalla, varoen loukkaamasta haastattelijaa, miettien sano-
jaan ja harkiten, mitä hän voi paljastaa itsestään, läheisistään tai vaikkapa työstään. Tästä 
seuraa väistämättä kysymys haastattelupuheen totuudesta tai totuudenmukaisuudesta. 
(Ks. Holstein & Gubrium 1997, 116–117.) Edellä lausuin, että haastateltavani puhuvat 
”totta”. Ajattelen samaan tapaan kuin diskurssianalyytikot Jokinen ja Juhila (1991), jotka 
– pelkistän hieman – kirjoittavat, että sosiaaliseen konstruktionismiin sitoutunut tutkija 
voi unohtaa tämän kysymyksen. Tarkastellessaan diskursseja hän ei etsi jotakin lausumi-
en (puheiden, tekstien) ulkopuolista ”todellisuutta”. (Jokinen & Juhila 1991, 41–42.) Ku-
ten edellä olen selostanut, en etsi objektiivista todellisuutta, joka olisi olemassa jossakin ja 
                                                     
29 Pro gradu -tutkielman haastattelurunkoa tehdessäni hain haastatteluihin keskusteluaiheita A-
lehtien tutkimusraportista Suomalainen nainen (Lonka, Markkula & Tuomi 1989) muun tutkimus- ja 
teoria nnnnnkirjallisuuden ohella. 
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tavoitettavissa. Repo (2009) toteaa ”kaunistelua” pohtiessaan, että diskurssianalyysi ta-
voittaa kulttuurisesti mahdollisen. Tällöin esimerkiksi haastateltavan halu antaa hyvä 
kuva itsestään ja elämästään ei ole ongelma, vaan kiinnostava seikka, näyte sosiaalisen 
toimijan toiminnan – siis koko elämisen – kompleksisuudesta. (Repo 2009, 53.) 
Tavoitteenani oli luoda haastattelutilanteista keskustelunomaisia tilanteita, joissa mi-
nä otan kuuntelijan roolin. Mielestäni onnistuin tässä, ja koen saaneeni vahvistuksen 
arviolleni ryhmäkeskustelutilanteen lopussa informantilta, jonka olen nimennyt Tanjak-
si30. Olimme jo päättämässä keskustelua ja olin esittänyt kiitokset; yksi naisista puki ul-
kovaatteita pöydän ääressä, mutta keskustelu jatkui yhä. Tällöin Tanja kertoi, että hän oli 
kokenut, että hän oli ollut yksilöhaastattelutilanteessa porisemassa, jutustelemassa. Hän 
oli tuntenut, ettei häneltä odoteta tietämystä käsillä olevasta aiheesta tai vastauksia joi-
hinkin tiettyihin kysymyksiin (ks. tietämisestä Hirsjärvi & Hurme 2008, 95–96). 
 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): - - mut että säähän et ollu sillä tavalla vaan haas-
tattelija, et sä olisit vaan niinku kysyny. Eikä se silleen varmasti ois toiminukaan 
vaan et sä sit myöskin kommentoit tai myöskin niinku siis, siis. Johdatat ja. Ja 
siis.  Niin. Niin että e-, ei, ei tullu semmonen olo, että olen tässä haastattelussa. 
Vaan et me tässä jutellaan enemmän. Niin se on niinku eri juttu. Se on jo niinku. 
Ei tuu semmonen et [paheksuntaa esittäen] ”mitä kaikkea sä nyt haluat minusta 
tietää” *naurahtaa] tai jotain semmosta vaan että, no niin poristaanpa tästä aikui-
suudesta nyt tällä kertaa. 
 
Aluksi huolestuin Tanjan puheenvuorosta ja mietin, mitä hän mahtoi tarkoittaa käyttäes-
sään johdattaa-sanaa, joka toi mieleeni johdattelemisen. Ymmärsin kuitenkin, että Tanja 
epäröi juuri kyseisen sanan kohdalla eli hän ei löytänyt sanaa, jolla olisi viitannut rooliini 
keskustelun vetäjänä. Pyrin välttämään johdattelua, mutta toki ohjasin keskustelua. Tätä 
vaati jo yksilöhaastatteluille määrittelemäni teemarunko. Tanjan havainto yhdessä kes-
kustelemisesta on arvokas myös siten, että mielestäni haastatteluaineistonkaan kohdalla 
ei tulisi kirjoittaa ”keräämisestä”, vaan muodostamisesta, kuten muun muassa Baker 
(1997, 131) ja Mason (2002, 54, 68–69) sekä Roth (2005, 3) muistuttavat.  Haastattelutilan-
teissa keskustelun kaikki osapuolet ovat aktiivisia toimijoita, jotka yhdessä muodostavat 
jaettua tietämystä keskustelun kohteena olevista ilmiöistä. Haastattelutilanne on näin 
ollen dynaaminen, elävä tilanne. Yksi lausuma johdattelee toiseen, ja sekä haastattelija 
että haastateltava vaikuttavat lukuisin keinoin siihen, mitä loppujen lopuksi lausutaan 
ääneen eli mitä tallenteeseen tallentuu. (Holstein & Gubrium 1997, 113–114, 120–121; 
Mason 2002, 64–66; Roth 2005, 366–371.)  
Pyrin haastattelutilanteissa melko epäviralliseen ja leppoisaan ilmapiiriin. En kuiten-
kaan erityisesti tavoitellut feministisen haastattelun ideaalia, jossa tutkijan ja tutkittavan 
ero yritettäisiin häivyttää mahdollisimman suurelta osin (ks. Ronkainen 1989, 67, 71). 
Ojala (2010, 98–103) kuvailee, kuinka hän päätyi feministisen haastattelun ideaalista ar-
                                                     
30 Kaikki haastateltujen naisten nimet ovat keksittyjä. Samoin olen vaihtanut haastatteluissa mainitut 
puolisoiden, lasten ynnä muiden henkilöiden nimet keksityiksi, mutta niin sanotut julkisuuden 
henkilöt esiintyvät omilla nimillään, siinä muodossa kuin haastateltava on nimen maininnut. Paik-
kakuntien nimet ja muut sellaiset tiedot olen korvannut kirjaimilla tai poistanut sitaateista. 
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kistettuun haastatteluun, jossa haastateltavaa kunnioitetaan tietoisena siitä, että haastatte-
lutilanne on hierarkkinen tilanne. Valta-asetelma liittyy haastatteluun. Huomasin, että 
useimmat haastateltavistani eivät osoittaneet päällepäin näkyviä jännityksen merkkejä. 
Havaitsin kuitenkin muutamien haastateltavien arvioivan yksilöhaastattelutilanteen 
luonnetta. Kaikki haastateltavat eivät kätelleet saapuessaan, ja toisaalta osa käyttäytyi 
jokseenkin muodollisesti ainakin haastattelutilanteen alussa.  
Annoin haastateltavan valita melko vapaasti, mihin hän istuutuu eli olin asetellut 
muistiinpanovälineeni ja muut tarvikkeeni niin, että haastateltavalle jäi ainakin jonkin 
verran valinnanvapautta. Juttelimme kaikkien haastateltavien kanssa hetken niitä näitä 
(ks. Hirsjärvi & Hurme 2008, 90). Tämän jälkeen pyysin haastateltavaa täyttämään tausta-
tietolomakkeen, joka on liitteenä 4. Vain kahdessa ensimmäisessä yksilöhaastattelussa 
kyselin tiedot haastateltavilta, muissa yksilöhaastatteluissa haastateltavat täyttivät lo-
makkeen itse. Myös lomakkeen täytön lomassa vaihdettiin muutamia sanoja, esimerkiksi 
puhuttiin vaikeudesta muistaa oma ikä. Ajattelin taustatietolomakkeen täyttämisen toi-
mivan orientaationa haastattelutilanteeseen. Mielestäni näin tapahtuikin ja lisäksi lomak-
keen täyttäminen tarjosi mahdollisuuden hengähtää. Tapaamiseen kiirehtineet naiset 
ehtivät hieman tasata hengitystä tai pyyhkiä huurtuneita silmälaseja. Samalla haastattelu-
tilanteen alku rauhoittui. En kertonut aluksi paljoakaan tutkimuksestani, mutta kuvasin 
lyhyesti, että tutkin aikuisuutta. En halunnut alussa mainita naistenlehtiä, jotta media-
aiheiset pohdinnat eivät korostuisi haastatteluissa. Lupasin kertoa lopuksi enemmän, ja 
näin teinkin kysyttyäni, haluaisiko haastateltava sanoa vielä jotain tai jäikö jokin seikka 
vaivaamaan häntä. Kun varsinaisen haastatteluosuuden jälkeen kysymykset osoitettiin-
kin minulle ja tilanne päättyi puheeseen tutkimuksesta eikä haastateltavasta, kohtaami-
sen loppuosa muotoutui erilaiseksi kuin tilanteessa, jossa haastattelu vain päättyy kiitok-
siin. Haastateltava saattaa olla jännittynyt keskustelun päättyessä, ja hänelle voi jäädä 
”ontto olo”, onhan hän juuri paljastanut jotain itsestään ja voi tuntea itsensä haavoittu-
vaksi. (Kvale 2007, 55–57.) 
Haastattelutapaani voisi kuvata myötämieliseksi ja arvostavaksi, ”responsiiviseksi” 
Rubinin ja Rubinin (2012) käsittein. Haastatteluiden edetessä reagoin haastateltavien 
puheisiin ja en peittänyt esimerkiksi liikutustani, mikäli jokin haastateltavan kertoma 
vaikutti minuun voimakkaasti. Pyrin olemaan avoin ja neutraali, missä oletankin onnis-
tuneeni31. En tuonut haastatteluiden mittaan esille omia näkemyksiäni muutoin kuin 
tilanteissa, joissa halusin osoittaa tietoisesti tukea esimerkiksi haastateltavan närkästyk-
selle. Tavoitteenani oli tällöin joko myönteisen suhteen rakentaminen haastateltavan 
kanssa tai hänen kannustamisensa puhumaan vielä lisää aiheesta. Kuuntelin kuitenkin 
ensin mahdollisimman neutraalein elein ja annoin haastateltavalle tilaa ja aikaa kuvata 
oma kantansa omin sanoin. Tämän jälkeen saatoin kommentoida tukea osoittaen moni-
sanaisestikin tai yhtyä vaikkapa paheksuntaan lyhyellä mutinalla: ”No jopas.” Pidin 
                                                     
31 Pidän onnistumisen osoituksena esimerkiksi sitä, että minulle kerrottiin aistittavissa olleen ”sa-
manmielisyyden hengessä” sekä kulutuskriittisistä ajatuksista että hyvin vastakkaisista näkemyksis-
tä. Minulle vitsailtiin naisasiasta ja seliteltiin, kuinka (liiallisen) feministiseltä jokin lausutuksi tullut 
asia saattoi kuulostaa. Toisaalta jotkut haastateltavat puhuivat yhteisymmärrykseen luottaen esi-
merkiksi hoivavastuun epätasaisesta jakaantumisesta miesten ja naisten kesken. 
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kuitenkin huolen siitä, että en asettunut kertaakaan vastakkaiselle kannalle haastatelta-
van kanssa. Tällaisissa tilanteissa salasin mielipiteeni tai mukauduin haastateltavan kan-
taan esimerkiksi yhtyen hänen naurahteluunsa. (Rubin & Rubin 2012, 36–39; ks. myös 
Hirsjärvi & Hurme 2008, 97–98, 117, 120; Oakley 1981, 36.)  
Omien mielipiteiden ja vahvojen kantojen salaaminen on haastattelijalle ”sallittua”, 
samoin empaattinen suhtautuminen esimerkiksi liikuttumiseen, mutta voidaan kuitenkin 
kysyä, onko myönteisen samanmielisyyden tavoitteleminen näyttelemistä ja haastatelta-
van johtamista harhaan (Rubin & Rubin 2012, 84–85). [Naisten välinen] haastattelutilanne 
on luottamuksellinen tilanne, jossa punnitaan solidaarisuutta, mutta usein vain toinen 
osapuolista paljastaa henkilökohtaisia asioitaan (Ronkainen 1989, 71–72; ks. myös Simo-
nen 1989, 55–59). Näiden reunaehtojen vallitessa olen kautta koko tutkimusprosessin 
pyrkinyt säilyttämään kunnioittavan asenteen haastateltuja kohtaan. Haluan, että heidän 
äänensä kuuluu selkeästi vielä tämän raportin kautta, ja vaikkei työtäni ohjaa emansipa-
torinen tiedonintressi, haluan nähdä informanttini tutkimuksen subjekteina, en objektei-
na (ks. Oakley 1981, 48). 
On vaikea arvioida, kuinka paljon sukupuolella on merkitystä avoimen ja jutustele-
van ilmapiirin rakentamisessa. Vastavuoroinen ”avautuminen” ei ole yleensä osa haastat-
telutilannetta, ja haastattelijan henkilökohtaiset puheet saattaisivat luoda vaivautuneen 
ilmapiirin. Jonkinlainen vastavuoroisuus on kuitenkin mielestäni tarpeen. En lähestynyt 
haastattelutilanteita liian toiveikkaana, sillä tiesin, ettei pelkkä sukupuoli toimisi sillanra-
kentajana toisilleen tuntemattomien naisten välillä (ks. Oinas 2001, 54–58). Sukupuolella 
on kuitenkin merkityksensä. Ronkainen (1989, 74) pitää sukupuolen huomioimista kes-
keisenä, kun haastattelutilanteessa rakennetaan vastavuoroisuutta. Alasuutari (1995, 88) 
on taas kritisoinut hänen näkemystään väittäen, että vastavuoroisuutta tarvitaan myös 
miesten välisissä haastattelutilanteissa. 
 
4.3.5 Ryhmätilanteiden toteutus ja metodologiset lähtökohdat 
Tutkimusaineistooni sisältyy kaksi ryhmäkeskustelutilannetta. Toinen tilanteista oli ole-
mukseltaan selvästi keskustelu, mutta toisessa oli ryhmähaastattelun piirteitä. Erään 
järjestön keskustelupiirin tapaaminen ei ollut niinkään haastattelu, vaan toimin aivan 
kuten muutkin keskustelupiirin tapaamisissa alustaneet. Alustajan tehtävänä oli näissä 
tapaamisissa vetää keskustelua, mutta hän ei ”haastattele” osallistujia. Sitä vastoin yksi-
löhaastatelluista informanteista koottu ryhmä vastasi kysymyksiini. Jälkimmäisessäkin 
tapaamisessa alustin keskustelua lyhyehköllä esityksellä, joka toimi orientaationa aihee-
seen. Esitykseni aikana naiset ehtivät myös tarkkailemaan toisiaan (ks. Rastas 2009, 231). 
Puheenvuoroni jälkeen vedin ryhmän keskustelua, ja toimin todellakin enemmän vetäjä-
nä kuin kyselevänä haastattelija. Olen päätynyt nimittämään näitä molempia tilanteita 
keskusteluiksi. Selvyyden vuoksi nimitän järjestön keskustelupiirin kokoontumista keskus-
telupiiriksi ja informanteille järjestämääni tilaisuutta ryhmäkeskusteluksi.  
Esimerkiksi Valtonen (2009) esittää, että ryhmäkeskustelun ja ryhmähaastattelun vä-
lille voidaan tehdä ero. Eräs tapa on tarkastella vuorovaikutusta. Ryhmähaastattelussa 
haastattelija esittää kysymyksiä ryhmälle, kullekin osallistujalle erikseen. Ryhmäkeskus-
telussa tavoitteena on luoda vuorovaikutusta osallistujien välille eli saada osallistujat 
puhumaan keskenään vetäjän motivoimina. (Valtonen 2009, 223–224.) 
60   
 
Valtosen (2009) esittämä tapa jaotella ryhmähaastatteluja ja -keskusteluja tuntuu ko-
vin kapealta. Ryhmähaastattelulla voidaan viitata myös monenlaisiin muunlaisiin tilan-
teisiin, laveasti sanottuna sellaisiin haastattelutilanteisiin, joissa keskustelua käydään 
pienryhmässä tutkijan tai tutkijoiden ohjauksessa. Tällainen määrittely on epätarkka, 
mutta menetelmää voidaan käyttää ja käytetään monin eri variaatioin.  Lisäksi uudenlai-
sia tapoja toteuttaa ryhmähaastatteluja ja -keskusteluja kehitellään jatkuvasti eri tieteen-
aloilla (Barbour 2007, 5). Suomeksi kirjoitetuissa metodologiaoppaissa ei käsitykseni 
mukaan käytetä kovinkaan usein ilmaisua keskusteluryhmä, mikä olisi täysin suora 
suomennos englanninkielisestä termistä discussion group. Keskusteluryhmä voisikin viita-
ta enemmän keskustelutilanteisiin, joissa kysymys ei ole – ainakaan ensisijaisesti – aineis-
tonkeruusta.  
Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) ovat koostaneet eri lähteistä ryhmähaastat-
telulle tyypillisiä piirteitä. Nämä piirteet sopivat kuvaamaan, millainen järjestämäni 
ryhmäkeskustelutilanne oli. Koosteen mukaan tällaisessa haastattelussa osallistujaryhmä 
keskustelee tutkimuksen kohteena olevista ilmiöistä haastattelijan tai haastattelijaparin 
kanssa. Haastattelija voi puhua samanaikaisesti useille haastateltaville, mutta yhtä lailla 
esittää toisinaan kysymyksiä myös yksittäisille ryhmän jäsenille. Keskustelu voi edetä 
teemahaastattelurungon johdattamana, mutta kovin strukturoitu haastattelutilanne ei voi 
olla. Ryhmän koosta Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka toteavat, että ryhmäläisten 
lukumäärä tulee harkita tapauskohtaisesti. Tosin suuren ryhmän kohdalla tulevat esiin jo 
aivan käytännölliset pulmat, esimerkiksi perinteisessä kasvokkaisessa haastattelutilan-
teessa puheensorina voi muodostua esteeksi tarkalle nauhoitukselle. (Eskola & Suoranta 
2005, 96–97; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
Morgan (1988, 43) esittää sopivaksi ryhmäkooksi noin 6–10 henkilöä, Stewart ja 
Shamdasani (1990, 10) kirjoittavat 8–12 henkilön ryhmistä. Barbour (2007) toteaa, ettei ole 
olemassa mitään tiettyä lukumäärää, joka olisi osoitettavissa sopivimmaksi ryhmäkooksi. 
Hän huomauttaa, että tutkimusasetelma ja myös käytännölliset seikat tulee ottaa huomi-
oon, kun ryhmän kokoa pohditaan. Yleisenä neuvona Barbour päätyy esittämään, että 
ryhmässä tulisi olla minimissään kolme, neljä osallistujaa ja maksimissaan suunnilleen 
kahdeksan osallistujaa. (Barbour 2007, 59–60.) Järjestämääni tilaisuuteen saapui neljä 
haastateltavaa, mitä pidin hyvin sopivana osallistujamääränä. Keskustelua riitti, ja koin, 
että naiset olisivat voineet viipyä vieläkin pidempään kuin reilut kaksi tuntia. He keskus-
telivat vilkkaasti sekä keskenään että ryhmänä minulle vastaten.  
Usein ryhmähaastattelun eduksi mainitaan, että sen avulla saadaan verrattain lyhyes-
sä ajassa kerätyksi tietoa useilta henkilöiltä. Ryhmä voi myös auttaa huomaamaan sellai-
sia seikkoja, joita haastateltava ei välttämättä muistaisi tai tulisi ajatelleeksi ollessaan 
yksin haastateltavana. Toisaalta voidaan pohtia, onko tämä pelkästään etu eli muokkaako 
ryhmä liiaksikin yksittäisen jäsenensä näkemyksiä. Yhtä lailla varauksellinen etu on, että 
yksilöhaastatteluihin verrattuna haastattelijan näkemykset mahdollisesti johdattelevat 
vähemmän keskustelua, sillä ryhmätilanteissa ryhmän sisäinen vuorovaikutus korvaa 
suurelta osin haastattelijan ja informanttien välisen kommunikaation. Tällöin kuitenkin 
haastattelija menettää mahdollisuuden ohjata aineistonmuodostusta samalla tarkkuudel-
la kuin yksilöhaastatteluissa. Stewart ja Shamdasani (1990) tästäkin huolimatta nostavat 
esiin, että keskustelun ohjaaja voi vinouttaa aineistoa omalla toiminnallaan, ohjailemalla 
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keskustelua ja sen painotuksia. Jos vuorovaikutus on onnistunutta, ryhmähaastattelussa 
etuna on ryhmän tarjoama sosiaalinen tuki eli omien ajatusten esittäminen saattaa olla 
osallistujille helpompaa ryhmässä kuin yksilöhaastattelussa. (Barbour 2007, 22, 31; Mor-
gan 1988, 18–21; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Stewart & Shamdasani 1990, 
16, 84–85.) 
Wilkinson (1998) on tarkastellut yli kahtasataa tutkimusraporttia, joissa kerrotaan 
käytetyn ryhmähaastattelua tai ryhmäkeskustelua. Hänen havaintonsa on, että ryhmä-
haastattelujen antia hyödynnetään likipitäen samoin kuin yksilöhaastattelujen tuottamaa 
aineistoa. Raporteissa muun muassa esitetään harvoin peräkkäin kahden osallistujan 
kommentteja, vaan sitaatit on poimittu yksittäisiltä henkilöiltä. Kuitenkin toisaalta monet 
menetelmää hyödyntäneet feministitutkijat ovat havainneet ryhmän tuottavan rikasta 
vuorovaikutusta naisryhmissä. Yhteiset kokemukset tarjoavat pohjan jäsenten omille 
oivalluksille ja jopa voimaantumisen kokemuksille. (Wilkinson 1998, 112–116; vrt. Bar-
bour 2007, 11–12.)  
Yksilökohtaisten, ihmisten sisäisten oivallusten ohella ryhmässä voidaan rakentaa 
myös yhteistä näkemystä. Mielipiteenmuodostus tapahtuu yksilöiden erilaisten koke-
musten ja mielipiteiden pohjalta, ja saavutettu konsensus voi olla näkökulmana laajempi 
kuin yksittäisten osallistujien näkemykset (Morgan 1988, 26–30; Stewart & Shamdasani 
1990, 16). Eräs ryhmäkeskusteluun osallistunut nainen totesikin, että hänen mielestään 
tieto lisääntyy keskustelussa. Hän koki, että ryhmä voi tuottaa uusia ajatuksia: ”saa jotaki 
semmost*a+ irti, mitä ei olis tullu muuten, muuten mieleen”. Ryhmäkeskustelu on teho-
kas ja toimiva menetelmä, kun keskustelun kohteena on jokin riittävän monimutkainen 
aihepiiri. Tällöin osallistujien käsitykset poikkeavat toisistaan ja keskustelun voi odottaa 
muodostuvan vilkkaaksi. (Ks. Moilanen 1995, 29–30.) 
Otin mukaan ryhmäkeskusteluun kaikki ne haastatellut, jotka olivat halukkaita osal-
listumaan ja joille keskustelun ajankohta sopi. En siis valikoinut osallistujia lainkaan, 
vaan jatkoin samaa valikoimattomuuden periaatetta kuin yksilöhaastatteluidenkin koh-
dalla. Samuus-erilaisuusakselilla (Rastas 2009, 229) ajateltuna kutsuttuja yhdistävä piirre 
oli yksilöhaastatteluun osallistuminen, mutta muut erot ja yhteneväisyydet ryhmän osal-
listujien välillä eivät olleet metodologisesti harkittuja. Luotin siihen, että informanttius 
sitoo ryhmän yhteen ja että naiset ovat kykeneviä keskustelemaan keskenään. Olin toki 
etukäteen huolissani – jälkiviisaasti turhaan – joistakin eroavaisuuksista, joiden ajattelin 
voivan törmätä yhteen ryhmätilanteessa32.  
Totesin omakohtaisesti aiheelliseksi Rastaan (2009, 229–230) muistutuksen, että tutkija 
voi olettaa eroja ja yhteneväisyyksiä ja sortua luottamaan etukäteisarvioihinsa. Yh-
teneväisyyden osalta arvioin, että kaikki kutsutut olivat joutuneet pohtimaan aikuisuutta 
omissa yksilöhaastatteluissaan ja luultavimmin myös ennen ja jälkeen haastattelujen. 
Uskoin, että nämä kokemukset loisivat yhteistä taustaa keskustelulle. Arvioni mukaan 
näin tapahtuikin. Morganin (1997) mukaan ryhmän jäsenten keskinäistä samanlaisuutta 
                                                     
32 Olin haastatellut kaikki naiset, joita kutsuin ryhmätilanteeseen. Tiesin heidän erilaisista taustois-
taan, ja eroavaisuudet muun muassa arvoissa olivat osin tiedossani. Pohdin näitä seikkoja jossakin 
määrin huolestuneena, mutta kuitenkin olin vakuuttunut siitä, että naiset pystyisivät rakentavaan 
keskusteluun, tulisipa ryhmään keitä tahansa infomanttien joukosta.   
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ja erilaisuutta pohdittaessa keskeistä onkin se, onko ryhmäläisillä jotakin sanottavaa 
aiheesta toisilleen. Tutkija voi pohtia, voisivatko osallistujat keskustella arkisessa elämäs-
sään keskenään niistä asioista, joista ryhmähaastattelussa ollaan aikeissa keskustella.  
Suuret erot osallistujien välillä voivat olla este, mikäli kysymys on esimerkiksi sosioeko-
nomisista tekijöistä. Asenteiden suhteen eroavaisuudet eivät ole Morganin mielestä niin-
kään este keskustelulle; päinvastoin, "samanmielisyys" voi tuottaa kovin latteaa keskuste-
lua. Eroavaisuuksien suhteen on kuitenkin tärkeää huomata, että kysymys ei ole (niin-
kään) todellisista eroista vaan siitä, että ryhmän osallistujat olettavat toistensa olevan 
erilaisia. Nämä käsitykset voivat vaikuttaa halukkuuteen keskustella puheena olevista 
aiheista toisten ryhmäläisten kanssa. (Morgan 1997, 36.)  
Tiedän, että ryhmäkeskustelutilanteeseen osallistuneista naisista jotkut tunnistivat 
toisensa. Pohdin kysymystä tuttuudesta jo ennakkoon, mutta luotin muun muassa Ste-
wartin ja Shamdasanin (1990) arvioon siitä, ettei tämä kysymys ole ratkaisevalla tavalla 
metodologisesti keskeinen. He kuitenkin toteavat, että esimerkiksi ystävyksiä ei kannat-
taisi asettaa samaan ryhmään. (Stewart & Shamdasani 1990, 34–35, 97.) Tällaista tilannet-
ta ei syntynytkään. Kun kiitin ryhmäkeskusteluun osallistuneita naisia, aloimme jutella 
siitä, kuinka vaikeaksi ryhmien muodostaminen osoittautui. Eräs naisista pohdiskeli, että 
joillakin ihmisillä vaikuttaa olevan laajat kaveripiirit. Tällaisista tuttavajoukoista olisi 
kenties saatu muodostettua ryhmiä. Tämä ajatus sai kuitenkin myös esittäjältään kritiik-
kiä. Tuttuus olisikin ongelmallista, hän pohti. Muut osallistujat yhtyivät kielteiseen kan-
taan. Ryhmän keskustelusta oli kuultavissa selkeästi vastustava kanta ystävä- tai tuttava-
porukoiden haastattelemista kohtaan, ja perusteena oli nimenomaan se, miten paljon 
sanojaan joutuisi varomaan. Ryhmässä ajateltiin, että esimerkkitarinoiksi tarkoitettujen 
tarinoiden kertominen tuttavapiiristä tulisi unohtaa, jos paikalla olisi omia ystäviä. Joku 




4.4 AINEISTOJEN ANALYYSI 
 
Olen määritellyt tutkimusotteeni sosiaalisen konstruktionismin ja kulttuurintutkimuksen 
osoittamia suuntaviivoja noudattavaksi. Lähestyn todellisuutta sosiaalisesti rakentunee-
na, ja näen yksilöiden olevan aktiivisia toimijoita, jotka eivät sosiaalisina olentoina toimi-
essaan vain seuraa kulttuurin antamaa koodia, vaan piirtävät ja tulkitsevat omaa mentaa-
lista karttaansa. Tarkastelen aikuisuutta nimenomaan aikuisuuden elämänvaiheen elämi-
senä. Tällöin olen kiinnostunut yksilöiden käsityksistä ja niihin kytkeytyvistä merkityk-
sistä.  
 
4.4.1 Metodologiset lähtökohdat aineistojen analyysille 
Tieteenala- ja paradigmarajojen rikkominen on nykyisin suorastaan suotavaa, ja tutkija 
voi paikantaa tutkimuksensa erilaisten lähestymistapojen välimaastoon. Kuitenkin hänen 
odotetaan nimeävän tutkimuksessa käytetyt metodit ja kuvaavan tieteenfilosofisia lähtö-
kohtia. Olen pyrkinyt vastaamaan tähän vaatimukseen kuvaamalla melko monisanaisesti 
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tutkimukseni taustaoletuksia todellisuudesta, yksilöstä ja kulttuurista. Jatkan selontekoa 
vielä tässä alaluvussa kuvaamalla analyysityön metodologisia perusteita. 
Jokaiseen tutkimukseen on valittava jokin tietty näkökulma. Aikuisuutta voitaisiin 
tarkastella esimerkiksi psykologin, sosiologin tai lääkärin silmin. Mahdollisia olisivat 
myös esimerkiksi ura- tai opinto-ohjaukseen kiinnittyvät näkökulmat. Tässä tutkimuk-
sessa valinta on ollut ei-soveltava eli kuvaileva lähestymistapa ja yksilöä painottava ote.  
Lehtiaineiston ja haastatteluaineiston sisällyttäminen samaan tutkimukseen ei ole ongel-
matonta (ks. esimerkiksi Mason 2002, 35–36), mutta toisaalta juuri kulttuurituotteet ovat 
omiaan valottamaan yksilöä ympäröivää kulttuuria. Joukkoviestinten välittämillä vies-
teillä on keskeinen sijansa suomalaisnaisen elämässä, ja identiteettineuvotteluja käydään 
myös median avulla. Tämän tutkimuksen käsittein on kysymys minuuden koostamisesta, 
jota nykyajassa elävä länsimainen nainen tekee. Voimme ammentaa aineksia omiin iden-
titeettiemme ja minuuksiemme rakennusprojekteihin aikakauslehtien henkilöjutuista ja 
muista mediateksteistä.  
Pohtiessani metodologisia kysymyksiä huomasin palaavani yhä uudelleen merkityk-
sen käsitteeseen. Ymmärsin, että merkitys sitoo aineistoja ja niiden tulkintaa yhteen. 
Yksilöiden käsitykset, haastatteluaineiston analyysin kohde, eivät ole vapaita merkityk-
sistä. Niiden voi ajatella merkityksellistyvän sisäisen puheen ja haastattelupuheen pu-
humisen myötä. Käsitysten sanallistaminen perustuu merkkien (sanojen) käyttöön. Kun 
minä tutkijana kuuntelen ja analysoin tutkittavan tuottamaa selontekoa, kiedon tekstiin 
(litteraatioon) alati lisää merkityksiä (Mason 2002, 66). Lehtitekstit on tuotettu tiettyjen 
konventioiden ja intentioiden ohjaamina, ne julkaistaan tietyissä lehdissä ja niitä luetaan 
tietyissä kehyksissä: ”naistenlehdet” herättää jo yksittäisenä sanana koko joukon mieli-
kuvia (ks. esimerkiksi Ruoho & Saarenmaa 2011, 8–9).  Niissä heijastuvat mielipiteet ja 
näkemykset vaihtelevat, mutta yhtäkaikki jaamme yhteistä tietämystä naistenlehdeksi 
määrittyvästä kulttuurituotteesta. Kun kysyn, millaisena aikuisuus esitetään näissä leh-
dissä, kysymykseeni sisältyy tietty kehys: mitä merkityksiä tekstit kantavat juuri tässä 
kehyksessä. 
 Sulkunen (1997a) kuvailee, kuinka hän kävi omaa tuskaista pohdintaansa kirjoittaes-
saan alkoholinkäyttöä käsittelevää väitöskirjaansa vuonna 1978. Sulkunen koki tulleensa 
umpikujaan ja totesi (muun muassa), ettei alkoholinkäyttö voinut olla sama asia eri kult-
tuureissa. ”Alkoholiin liittyy liiaksi mielikuvia, jotta tällaiset järkevät käsitteet [funktiot, 
normit ym., EL] voisivat kuvata, mikä sosiaalinen ilmiö sen käyttö on ja miten sen muu-
toksia olisi selitettävä. Samanlaisia ongelmia tuntui olevan muillakin kulttuurisen muu-
toksen tutkijoilla.” (Sulkunen 1997a, 5.) Koska en ole sosiologi, en ole aivan samaan ta-
paan kuin Sulkunen kiinnostunut yhteiskunnallisesta muutoksesta, mutta löydän kat-
kelmasta jotakin yhteistä: alkoholinkäyttö ja aikuisuus ovat kumpainenkin sosiaalisia 
ilmiöitä, molemmat kiinnittyvät historialliseen kontekstiinsa ja niihin liittyy runsaasti 
mielikuvia. 
Ajattelen kaikkien kulttuurituotteiden sekä heijastelevan ympäröivää todellisuutta et-
tä rakentavan sitä (ks. esimerkiksi Roth 2005, 322). Sosiaaliseen konstruktionismiin liite-
tään toisinaan suoraan diskurssianalyysi, vaikkakaan sosiaalisen konstruktionismin valit-
seminen tutkimuksen taustaoletusten joukkoon ei sulje pois esimerkiksi retorista analyy-
sia. Diskurssianalyysin sisällä on kuitenkin useita lähestymistapoja ja kyseessä on pi-
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kemminkin laaja joukko erilaisia [aineiston] tarkastelunäkökulmia kuin tiettyjä ja tarkka-
rajaisia analyysimenetelmiä. (Jokinen & Juhila 2006, 55; Sulkunen 1997b, 15–16.)  
Luonnehdin tapaani lähestyä ja analysoida aineistoa laadulliseksi sisällönanalyysiksi 
ja edelleen teoriaohjaavaksi analyysiksi, sillä alusta alkaen aineistojen muodostamista ja 
työstämistä on ohjannut aiempi tietämykseni. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti 
lähtökohtani on aineistoissa. Aineistolähtöisyys viittaa aineiston lähestymiseen avoimin 
silmin tai Eskolan ja Suorannan (2005, 19) sanoin liikkeelle lähtöön ”puhtaalta pöydältä”. 
Tämä on kuitenkin ideaalinen yleistys. Käytännössä tutkija ei pysty lähestymään kokoa-
maansa aineistoa tyhjin mielin, vapaana kaikista näkökulmista (Eskola & Suoranta 2005, 
152; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–96). 
Teoriaohjaava eli teoriasidonnainen analyysi sijoittuu aineisto- ja teorialähtöisen ana-
lyysin välille. Kun aineistolähtöisessä analyysissa tutkija lähtee liikkeelle aineistosta ja 
etenee kohti yleisempää käsitystä tutkittavasta ilmiöstä, teorialähtöisessä analyysissa 
analyysi pohjautuu johonkin olemassa olevaan, ennalta tiedettyyn malliin. Teoriasidon-
naisessa analyysissa on piirteitä näistä molemmista lähestymistavoista. Analyysissa on 
teoreettisia kytkentöjä, mutta teoria vain ohjaa työskentelyä eli analyysin etenemistä. 
Kuten aineistolähtöisessä analyysissa, analyysiyksiköt haetaan itse aineistosta, mutta 
tutkijan aikaisempi tietämys ohjaa häntä tässä tehtävässä. Aineistosta tehdyille löydöksil-
le ja tutkijan niistä tekemille tulkinnoille haetaan tueksi teorian tarjoamia selityksiä. Toi-
sin sanoen tutkija hyödyntää aiempaa tietämystä(än) tutkittavasta aihepiiristä; hänen 
kiinnostustaan suuntaa hänen käsityksensä tai tietämyksensä siitä, mikä on tärkeää tut-
kimusongelman kannalta. Taustalla on siis jo olemassa oleva aavistus tai tieto, joka ohjaa 
tutkijaa työskentelyssä. (Anttila 1996, 130–132; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; 
Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–100, 107–108, 117–118.) 
Teoriaohjaavaan analyysiin liittyvää päättelyä kutsutaan abduktiiviseksi päättelyksi. 
Abduktiivisessa päättelyprosessissa valmiit mallit ja aineistolähtöisyys vuorottelevat ja 
tutkija pyrkii yhdistämään näitä aineksia toisiinsa. On syytä huomata, että mallin mu-
kaan tutkijaa johdattelevat ajatukset voivat olla epämääräisiä intuitiivisia käsityksiä tai 
yhtä lailla tarkoin muotoiltuja hypoteeseja. Anttila (1996) käyttää ilmaisua johtolanka. 
Perusajatus on, että aineiston tarkastelua ohjaavat tutkijan omat ennakkokäsitykset ja 
hänen ennalta hankkimansa tietämys tutkimusaiheeseen liittyvistä seikoista. Hän ei luo 
uutta mallia tai teoriaa pelkkien havaintojen pohjalta, mistä induktiivisessa päättelyssä 
puhtaimmillaan olisi kysymys. (Anttila 1996, 131–13; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006; Tuomi & Sarajärvi 2009, 99.) 
 
4.4.2 Kulttuuriset kehät -malli käytännössä 
Juhila (2006) on muotoillut Gergenin (1994) ajattelun pohjalta metodisen lähestymistavan, 
jonka hän on nimennyt kulttuurin jatkuvasti rakentuviksi kehiksi. Hän esittää metodia 
käytettäväksi kulttuurin virrassa liikkuvien tekstien analyysiin, ja kuten Juhila kuvaa, 
Gergenin näkemys sosiaalisesta konstruktionismista antaa kehät-mallille ”metodisen 
selkärangan”.  
Käytän kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -mallia oman lukutapani perustana. 
Erottaudun mallista kuitenkin niin, etten painota tapani olevan diskurssianalyyttinen 
vaan pikemminkin edellisissä luvuissa kuvaamallani tavalla kulttuurintutkimuksellinen 
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ja sisällönanalyyttinen. Tähän painotuseroon kytkeytyvät osin myös haastatteluaineiston 
käsittelyyn liittyvät ratkaisuni litteraation tarkkuudesta ja analyysiyksiköiden koosta. 
Kiinnitän huomiota sanallisen puheen ohella vain selvästi erottuviin elekielen ilmauksiin, 
naurahduksiin, taukoihin, epäröinteihin ja muihin sellaisiin. En tarkastele säännönmu-
kaisesti yksittäisiä sanoja tai äännähdyksiä vaan analyysiyksikköni ovat laajempia lau-
sumia ja niiden muodostamia kokonaisuuksia. On kuitenkin selvää, että yksittäinen sana 
voi vaikuttaa paljon tulkintaan. Vaikka analyysiyksikkö olisi virkkeiden mittainen, lau-
suman merkitykset tai ainakin painotukset syntyvät useinkin juuri tietyistä yksittäisistä 
sanavalinnoista. 
Haastatteluaineistojen analyysissa suuntaan kiinnostukseni tutkittavien käsityksiin. 
Otan haastateltavan lausuman totena, joka pätee hänen todellisuudessaan. Kun haastatte-
luaineiston erilaiset äänet sekoittuvat, on lopputulos kirjava kokoelma erilaisia käsityk-
siä. Kulttuurituotteiden esityksistä, reprensentaatioista, haen vastaavasti jälkiä jaetuista 
käsityksistä eli yhteisestä ymmärtämyksestämme koskien aikuisuutta. Myös lehtiaineis-
tossa liikkuu monenlaisia käsityksiä, erilaisia arvojen ilmauksia ja mielipiteitä. (Ks. Pieti-
käinen & Mäntynen 2009, 17–18.) Molemmat aineistot, haastattelut ja tekstit, muistutta-
vat, että emme jaa yhtä ja samaa todellisuutta. Kuitenkin aineistot heijastelevat suoma-
laisten nuorten naisten ”todellisuuksia” ja näitä näkemyksiä analysoimalla voidaan ta-
voittaa jotakin yhteisesti jaettua.  
Kehät-malli korostaa kontekstien dynaamista luonnetta: ”Ihmiset käyttävät tilantei-
sessa keskustelussaan uloimpia kerrostumia tulkintaresursseinaan, mutta voivat myös 
liikutella ja kyseenalaistaa näitä kerrostumia.” Kuten diskurssien tutkimuksen perusaja-
tuksiin kuuluu, eivät diskurssit ole odottamassa yksilöitä, haastateltavia tai tutkijoita, 
”valmiina”. (Juhila 2006, 182–183; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Kuten dis-
kurssien tutkija nimeää diskurssit työskentelynsä lopputuloksena, olen samaan tapaan 
tässä työssä nimennyt kerrostumia, jotka on muodostettu aineistoja lukemalla ja analysoi-
malla eli ne ovat analyyttisen työn tuloksia, pelkistettyjä ja teoreettisesti informoituja 
koosteita. 
Käytän niukasti diskurssianalyysin piirissä käytettyjä käsitteitä, sillä en nimitä tapaa-
ni analysoida aineistoja diskurssianalyysiksi. En voi kuitenkaan välttää täysin esimerkiksi 
diskurssi-käsitteen käyttöä, mutta määrittelen sen laveasti tietyksi vakiintuneeksi tavaksi 
ilmaista ja jäsentää jotakin ilmiötä. (Ks. Jokinen & Juhila 1991, 38; Jokinen & Juhila 2006, 
67, 71.) Paikannan sisällönanalyysin keinoin aikuisuuteen liittyviä puhetapoja, joita teh-
dään, toistetaan ja horjutetaan teksteissä ja puheissa. Tietyt puhumisen tavat ovat kon-
tekstuaalisia sitoutuessaan aikaan ja paikkaan sekä kietoutuessaan toisiinsa (Pietikäinen 
& Mäntynen 2009, 22–25, 28–34; Ronkainen 1999, 32–33; ks. myös Fairclough 2003, 124). 
Juhila (2006) tiivistää Gergenin (1994) teoksesta Realities and Relationships kaksitoista 
lähtökohtaista oletusta, jotka luonnehtivat hänen mukaansa Gergenin edustamaa kon-
struktivismia. Nämä lähtökohdat esittävät, mitä tarkoittaa kulttuurin ymmärtäminen 
keskustelujen virtana. Olen koostanut taulukon 4 Juhilan (2006, 181) tiivistyksen mukai-
sesti ja tehnyt vain muutamia muutoksia, mutta olen täydentänyt taulukkoa Gergenin 
teokseen perustuvilla selittävillä teksteillä. Vasemmassa sarakkeessa esitän Juhilan tiivis-
tämät neljä perusperiaatetta, jotka on muodostettu kahdestatoista Gergenin esittämästä 
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näkemyksestä (numeroitu taulukossa). Mainitut neljä lähtökohtaa toimivat Juhilan (2006) 
kehittämän metodologisen sovelluksen perustana.  
 
Taulukko 4: Kulttuuri keskustelujen virtana Juhilan (2006) mukaan 
 









kuvaukset eivät ole 
sidottuja kuvausten 
kohteisiin.  
2) Kuvaukset ovat 
historiallisen toiminnan 
tuotteita. 
Esimerkiksi käyttämämme sanat ovat sopimuk-
senvaraisia. Kissaa kutsutaan kissaksi, mutta 
yhtä lailla olisimme voineet ”sopia”, että kissa 
(merkitty) ilmaistaan kirjainyhdistelmällä k-o-i-
r-a (merkitsijä). Toisin sanoen käsitteet eivät 
ole sidottuja viittauskohteisiinsa vaan kysymys 
on kulttuurisista sopimuksista (Gergen 1994, 
49–50; Juhila 2006, 176–177). Näkemys on 
keskeinen semioottisessa ajattelussa. 
3) Ihmisten yksittäiset 
lausumat eivät 
sinällään omaa mitään 
merkitystä. 
Merkitykset rakentuvat kontekstuaalisesti eli 
yksittäiset lausumat eivät ole ymmärrettävissä 
yhteyksistään irrotettuina. Esimerkiksi jokin 
huudahdus on vain ”selittämätön” ääni esiinty-
essään ilman suhdetta toisiin lausumiin (sanoi-
hin, lauseisiin). Tyhjällä kadulla huudettu yksit-
täinen ”apua” saa merkityksensä suhteessa 
aiemmin esitettyihin avunhuutoihin (ks. edellä 
historiallinen rakentuminen). (Gergen 1994, 













4) Tiettyjen kuvausten 





Inhimillisessä vuorovaikutuksessa on käytän-
nöllistä nojautua yhteiseen ymmärrykseen eli 
esimerkiksi olettaa, että ”tuoli” tarkoittaa mi-
nulle suunnilleen samaa asiaa kuin keskustelu-
kumppanilleni. Kysymys on yhteisymmärryk-
sestä, ei ”objektiivisesta osuvuudesta”. (Juhila 
2006, 177; ks. myös Gergen 1994, 51–52.)  










Käsitteet ja kuvaukset merkityksellistyvät eri 
tilanteissa eri tavoin eli sama käsite voi kantaa 
erilaisia merkityksiä erilaisissa puhetilanteissa: 
”kuolema” merkityksellistyy eri tavoin tieteelli-
sessä esityksessä kuin muistopuheessa. Käsit-
teet eivät ole peilejä, jotka vain puhtaasti 
heijastaisivat jotakin referenttiä. Ihmisten 
lausumat voidaankin ymmärtää yhteistoimin-
nan ”lopputuloksina” (outgrowths). (Gergen 
1994, 52–53; Juhila 2006, 177.) 














Täydentävät teot ovat esimerkiksi keskustelu-
kumppanin äännähdyksiä, sanoja tai eleitä. Ne 
merkityksellistävät lausuman ja kaventavat 
lausumien sisältämiä mahdollisia merkityksiä. 
Esimerkiksi jokin lausuma voi merkityksellistyä 
kysymykseksi tai toteamukseksi riippuen toisen 
osapuolen vastauksesta. Kun jokin lausuma 
esitetään, voi toinen keskustelukumppani 
”tarttua” esimerkiksi johonkin sanaan lausu-
massa ja lähteä viemään keskustelua tiettyyn 
suuntaan. Ketjun edetessä hyväksyttyjä merki-
tyksiä voidaan vahvistaa, mutta yhtä lailla 
keskustelukumppanit voivat aloittaa neuvotte-
lun merkityksistä. Myös väärinkäsitykset ovat 
mahdollisia. (Ks. myös lähtökohta 3.) (Gergen 
1994, 264–267; Juhila 2006, 178–179.) 











ja rajoittavat teot 




Emme voi rakentaa merkityksiä ”tyhjästä” 
jokaisessa vuorovaikutustilanteessa ja elää ja 
toimia vailla minkäänlaista yhteisymmärrystä. 
Kuten edellä (lähtökohta 2) on todettu, käyt-
tämämme kuvaukset ovat historiallisesti raken-
tuneita. Osa näistä selonteoista kerrostuu 
aikojen saatossa.  Sedimentoitumisen myötä 
niiden kulttuuris-historiallista alkuperää ei ole 
enää helppoa havaita. (Gergen 1994, 49, 268; 












voidaan horjuttaa.  
12) Yhteisymmärryk-
sen saavuttaminen 
tarjoaa pohjan sekä 
jaetuille tulkinnoille 
että ristiriitaisuuksille. 
Koska odotamme tietynlaisia täydentäviä teko-
ja tietynlaisissa tilanteissa, hämmennymme 
kaavan rikkoutuessa. Olemme oppineet, kuinka 
toimia ”oikein” ja kykenemme myös tietoisesti 
rikkomaan kaavan. Laajemmin ajateltuna 
kuvaamisen tapojen liikkuvuus tarkoittaa yksi-
lön kykyä rakentaa uudenlaisia merkitysraken-
nelmia. Elämän mittaan yksilö astuu uudenlai-
siin tilanteisiin, jotka vaativat merkitysten 
(uudelleen) rakentamista. (Gergen 1994, 269–
270; Juhila 2006, 180.)  
 
 
Juhilan (2006) valitsema visuaalinen hahmo, kehäkuvio, pyrkii ilmentämään tämän me-
todologisen sovelluksen luonnetta: ”Kun käytän kehän käsitettä, hahmotan sen mielessä-
ni visuaalisesti: siihen kuuluu ydin, jonka ympärillä on vaihteleva määrä enemmän tai 
vähemmän päällekkäisiä kerrostumia.” Ytimessä on aineistopalanen, ja kerrostumat ovat 
yhteisymmärrykseen perustuvia, vakiintuneita kuvaamisen tapoja, jotka toistuvat kes-
kustelujen (puheiden, tekstien) kulttuurisessa virrassa. (Juhila 2006, 182.)33  Hän visuali-
soi mallin tuottaman tulosavaruuden vierekkäisillä ympyröillä. Ympyröinä kuvatut ”ker-
rostumat” asettuvat ytimen ympärille kehäksi eli piiriksi ja lopputulos muistuttaa kukkaa 
terälehtineen. Kerrostuminen viittaa edellä kuvailtuun puhetapojen sedimentoitumiseen. 
Visuaalista hahmoa tulkitaan niin, että yksittäinen ”terälehti” eli kerrostuma on laaja 
kokoelma kerrostuneita puhetapoja. Nämä sedimentit ympäröivät kiinnostuksen kohtee-
na olevaa ilmiötä, ”kukan” keskustaa eli tilanteista tekstiä, kuten kuvio 2 havainnollistaa. 
Kuviossa oleva harmaa rengas on kulttuurinen kehä, josta malli on saanut nimensä. 
Tässä tutkimuksessa kerrostumat on muodostettu teemoittelun ja koodauksen kautta, 
kuten seuraavissa luvuissa tulen kuvailemaan. Teemat (haastatteluaineisto) eli koodit 
(lehtiaineisto) on muodostettu toistumia hakemalla, ja ne on ryhmitelty edelleen temaat-
tisiksi kokonaisuuksiksi. Tämän teemoittelevan analyysin jälkeen aineiston analysoimista 
on jatkettu abstrahoivammalla tasolla, jolloin on muodostettu lopulliset kerrostumat. 
                                                     
33 Juhila (2006) tarjoaa artikkelinsa loppuviitteissä kerrostumille – tai tarkemmin niiden sisällöille – 
myös vaihtoehtoisia nimityksiä, esimerkiksi tulkintarepertuaari tai kollektiivinen muisti. 
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Kuvio 2: Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -mallin visualisointi 
 
 
Taulukossa 4 esitetyistä lähtökohdista Juhila (2006, 183–185, 195) muotoilee edelleen 
kymmenen metodista periaatetta, jotka toimivat kulttuuriset kehät -analyysin ohjenuori-
na. Nämä periaatteet toimivat myös oman lukutapani viittoina. 
 
1) Tutkijalla ei voi olla käytössään vakiokehää eli kehä ei ole kehikko, johon aineisto 
sijoitetaan. Toisin ilmaistuna kehää ei voi käyttää teoriana, joka selittäisi empiiris-
tä aineistoa.  
2) Kulttuuristen keskustelujen virta antaa aineksia monenlaisiin kehiin. Emme elä 
yhtenäiskulttuurissa vaan eri keskustelijat kiinnittyvät eri tilanteissa erilaisiin 
kulttuurisiin keskusteluihin. 
3) Kehät ovat jatkuvassa rakentumisen tilassa. Kerrostumat eivät ole valmiina odot-
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4) Tutkimuksen suunta kulkee ytimestä kerrostumiin päin eli analyysi lähtee liik-
keelle aineistosta, yksittäisistä puhetilanteista tai kirjoitetuista teksteistä. (Ks. 
myös ohjenuora 1.) 
5) Aineistoa luetaan ”tässä ja nyt” tapahtuvana toimintana. Aineisto on aktiivista, 
ihmisten välistä toimintaa. 
6) Tutkija löytää kehän kerrostumiin johtavat johtolangat tutkimusaineiston vihjeis-
tä. Puhujien orientoituminen johonkin yhteisesti jaettuun tietoon antaa vinkin 
kerrostumasta.  
7) Vihjeet kumuloituvat usein. Viittaukset tiettyihin kerrostumiin toistuvat yksittäi-
sissä aineistoissa ja usein myös vertailu muhin tutkimuksiin tuottaa saman ha-
vainnon: tietyt tulkintaresurssit toistuvat. Nämä ovat kerrostumia, joita analyy-
sissa etsitään. 
8) Tutkija voi hakea johtolankoja myös omasta kulttuurisesta tietämyksestään tai 
hyödyntää aiemman tutkimustyön tuottamaa tietoa.  
9) Puheiden ja tekstien esittämispaikka on huomioitava. 
10) Tutkijan kiinnostus voi kohdistua yhtä lailla kehän ytimeen eli empiiriseen ai-
neistoon kuin kerrostumien muodostumiseenkin. Kehä voi olla ”väljä tutkimuk-
sellinen hahmo” tai systemaattinen metodi. 
  
Juhila (2006) tarjoaa kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -metodiaan käytettäväksi joko 
väljänä hahmona tai tiettynä metodina. Mallia onkin sovellettu eri tavoin. Esimerkiksi 
Lipponen (2006) on käyttänyt väitöstutkimuksessaan Juhilan kehämetodia. Tutkimukses-
sa tarkastellaan kuolevan potilaan hoitotodellisuutta. Saattohoidon ympärille rakentuu 
kulttuurinen kontekstikehä, jonka kerrostumat kuvastavat saattohoitokulttuurissa toistu-
via vakiintuneita puhetapoja. Lipposen mukaan hoitajat ja potilaat käyttävät kulttuurisia 
kerrostumia tulkintaresursseinaan, mutta myös kyseenalaistavat niitä. Lipposen kiinnos-
tus suuntautuu nimenomaan kehän ytimeen: hoitosuhdetta koskeviin merkityksiin ja 
niiden tuottamiseen. (Lipponen 2006, erit. 53, 148–149.) Lipponen käyttää kulttuurisen 
kehän ideaa analyysissaan työkalumaisena metodina, ei vain tausta-ajatuksena. Laukka-
sen (2007, 43–44) väitöksessä kerrostumista muodostuva kehä ei ole yhtä eksplisiittisesti 
esillä analyyseissa, mutta hän kertoo tutkimuksensa kohteena olevan tyttöjen nettikes-
kusteluissa ”rakentuvat kulttuuriset kerrostumat eli sukupuolen ja seksuaalisuuden 
diskurssit ja representaatiot”.  
Toistumien etsimistä voisi nimittää myös lähiluvuksi. Hoikkala (1993) on valinnut 
väitöstutkimuksensa metodiksi oman kehitelmänsä lähiluvusta, ja kuvaillessaan tämän 
menetelmän piirteitä hän mainitsee toistumien etsimisen. Yhteneväisyys Juhilan (2006) 
kehät-mallin kanssa on ilmeinen: ”Tilanteinen puhe ja teksti kytketään kulttuuriseen 
tasoon (kulttuurimallit, yhteinen tieto) etsimällä aineistokokoelmasta toistumia. Ne ker-
tovat kuvattujen toimintojen ja tulkintasisältöjen konventionaalisuudesta. Tämä merkit-
see ainutkertaisten versioiden näkemistä myös kulttuurisen, yhteisen tiedon yhteydessä.” 
Tätä ennen Hoikkala on kirjoittanut: ”Puhuminen, kirjoittaminen ja kategoriointi ovat 
toimintaa, maailman rakentamista ja versioiden tekemistä.” Hän täsmentää versioiden 
muuntuvan kulloisenkin kontekstin mukaan eli sen mukaan, mikä tehtävä niillä on tie-
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tyissä tilanteissa. (Hoikkala 1993, 38.)  Versiolla hän näin ollen tarkoittaa esimerkiksi 
tekstin tai puheen muunnelmaa.  
Hoikkala (1993, 36) tuo selkeästi esille, että kaikki tekstit ovat täynnä intentioita; esi-
merkiksi hänen oma tutkimusraporttinsa pyrkii tietenkin vakuuttamaan lukijan. Olen 
yhtä mieltä siitä, että kaikki tekstit ja puheet ovat kontekstinsa ympäröimiä ja Juhilan 
(2006) termein tilanteisia eikä näitä seikkoja pidä unohtaa. Kuitenkin on yhtä lailla tärke-
ää painottaa, että versioista voi löytää toistumia ja saada näin selkoa kerrostumista ja 
niiden muodostamista kulttuurisista kehistä. Toisin ilmaistuna lausumista tehtyjä tulkin-
toja voidaan yleistää tietyissä rajoissa, sillä otamme puheisiin ja teksteihin aineksia yhtei-
sistä kulttuurisista varannoista (Baker 1997, 131). Esimerkiksi haastattelutilanteessa pu-
huttu tilanteinen "teksti" on ääneen lausuttua puntarointia siitä, mitä on kulttuurinen 
aikuisuus. Kulttuurisuuden suuntaan avautuva ”yleistäminen” tarkoittaa sitä, että samo-
ja kerrostumia voi olettaa hyödynnettävän ja horjutettavan muissakin tilanteissa ja het-
kissä, esimerkiksi yleisemmin naisten puheissa tai naistenlehtiteksteissä.   
Tämän tutkimuksen kaikkiin aineistolähteisiin pätee mielestäni Hoikkalan haastatte-
lupuheista esittämä näkemys: ”- - ymmärrän haastattelun (erityisenä) puhetilanteena, 
jonka osapuolet käyttävät vuorovaikutuksessaan kulttuurisia välineitä. Puhujat ottavat 
käyttöönsä erilaisia resursseja, mikä merkitsee kulttuuristen mallien ajankohtaistumista 
tarkasteltavassa tilanteessa.” (Hoikkala 1993, 28.) Olisi liian yksinkertaistettua lausua, että 
haastatellun puhe tai lehden juttu heijastelee kulttuuria tai kulttuurista todellisuutta. Yksi-
löiden lausumat ja lehtijuttujen tekstit myös rakentavat todellisuutta. (Pietikäinen & Män-
tynen 2009, 18.) Juhila (2006) muistuttaakin, että liikettä tapahtuu kehillä molempiin 
suuntiin. Mikäli tätä visualisoisi, ydintä ympäröivästä kerrostumien kehästä, ”terälehdil-
tä”, tulisi piirtää nuolet ytimeen päin, mutta yhtä lailla myös toiseen suuntaan osoittavat 
nuolet olisivat tarpeen.  
On syytä muistaa, että yksi ja sama henkilö voi puhua samassa haastattelutilanteessa 
monista eri positioista käsin tai suorastaan ristiriitaisesti. On aivan tavanomaista punta-
roida asioita ”toisaalta – toisaalta”. Tällainen pohdiskelu sopii hyvin tutkimushaastattelu-
tilanteeseen ja on jopa odotettavaa. Henkilöjuttujenkin sisältönä ristiriitaisuudet ja suun-
nanvaihdot ovat mahdollisia, sillä kertoohan teksti tällöin elävästi ja aidosti haastatellun 
henkilön ajatuksista. Analyysin tekijän näkökulmasta puhuja vaihtaa positiota. Esimer-
kiksi lapsia kotona hoitavien naisten pohdiskelu paluusta työelämään oli eräs puhumisen 
paikka, jossa ”toisaalta – toisaalta” -puhetta esiintyi. Näissä katkelmissa naiset todellakin 
liikkuvat kahden position välillä, kotona tehdyn kasvatus- ja hoitotyön ja toisaalla odot-
tavan ansiotyön välissä ottaen vuoroin äidin, vuoroin ammattinsa edustajan paikan. 
Toinen samantyyppinen esimerkki on eläväisen nuoren ja jämähtäneen aikuisen välillä 
käyty aprikointi. Kuten Hoikkalankin (1993, 79) aineistossa, myös tämän tutkimuksen 
aineistoissa henkilö voi nähdä aikuisuuden myönteisesti esimerkiksi vastuullisuutena ja 
liittää piirteen itseensä, mutta pian hän saattaa puhua aikuisuudesta kielteisesti esimer-
kiksi tylsyytenä. Naistenlehtiteksteissä erilaiset kannat ja näkökulmat vuorottelevat sa-
man lehden kansien sisällä, sillä kirjavan lukijajoukon erilaisille jäsenille halutaan tarjota 
samastumisen paikkoja. Monenlaiset puhuttelut ovat tarpeen jo lehden olemassaolon 
takia, sillä lehden tavoitteena on rakentaa pitäviä lukijasuhteita. (Töyry 2006, 224–225.) 
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4.4.3 Haastatteluaineiston analyysin eteneminen 
Kuvio 3 yksinkertaistaa analyysiprosessin selkeärajaisella tavalla vaiheittaiseksi, mikä ei 
vastaa työn ajallista, ”kalendaarista” etenemistä eikä luonnollisesti myöskään ”ajatuksel-
lisen” työskentelyn etenemistä.  
Kuvio 3: Analyysin eteneminen 
 
 
Analyysi eteni kahden aineiston osalta vuorotellen. Muodostin aineistot erikseen, tee-
moittelin ne erikseen, muodostin analyyttiset kerrostumien kehät kummastakin aineistos-
ta erikseen – mutta kuten jäljempänä tulen kuvaamaan ja tulosluvuista on luettavissa, en 
ole pystynyt enkä tahtonutkaan pitää aineistoja mykkinä ja kuuroina toisilleen. Kaikki 
aineistojen muodostamisen vaiheet, luokittelu- ja analyysivaiheet sekä myös tuloksista 
kirjoittaminen ovat vuorotelleet ja limittyneet toisiinsa, kuten kvalitatiiviselle tutkimuk-
selle ominaista onkin. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 11–13.)  
Kesästä syksyyn 2012 litteroin ja teemoittelin 13 ensimmäistä haastattelua, minkä jäl-
keen kokoontui haastatelluista muodostettu ryhmä. Tuon tapaamisen jälkeen litteroin 14. 
haastattelun. Aloitin haastatteluaineiston analyysin teemoittelevalla vaiheella syyskuun 
2012 alussa. Tässä vaiheessa käytössäni olivat 13 ensimmäistä haastattelua sekä tallenta-
maton erään järjestön keskustelupiirissä käyty keskustelu. Vaikkei keskustelupiirin ko-
koontumisesta olekaan tallennetta, tekemäni muistiinpanot ja mieleeni jääneet keskuste-
lukatkelmat vaikuttivat varmasti tulkintoihini, joten lasken mukaan aineistoon myös 
kyseisen keskustelun. Teemoittelussa etenin mahdollisimman aineistolähtöisesti ja nime-
sin temaattiset luokat osittain haastateltavien puhetapoja mukaillen, mutta osittain myös 
teoreettisen tietämykseen nojaten. 
Poiminnat keskustelujen virrasta - aineistojen muodostaminen
Tihentymien havaitseminen - aineistojen lukeminen
Temaattinen nimeäminen, luokittelu - analyyttinen tarkastelu
Kerrostumien muodostaminen - abstrahoiva vaihe
Aineistoja vertaileva ja analyysit yhteenvetävä,
kontekstualisoiva vaihe
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Laadullisen aineiston analyysi sisältää [ainakin] lähes aina jonkinlaista teemoittelua 
eli aineiston luokittelemista (Mäkelä 1990, 54). Toistuvien puhetapojen hakeminen on 
eräs esimerkki teemoitellen lukemisesta eli laadullisesta sisällön analysoimisesta. Jo haas-
tatteluaineistoa muodostettaessa tai viimeistään sitä litteroitaessa kiinnittää väistämättä 
huomiota tiettyihin toistuviin teemoihin tai sanavalintoihin. (Ks. Roth 2005, 340–343.) 
Kutsun tihentymiksi haastatteluissa (ja samoin lehtiteksteissä) toistuvia ilmaisun tapoja, 
kertyviä vihjeitä (Juhila 2006). Kuten edeltävä kuvio kertoo, analyysityön seuraava vaihe 
oli teemoittelevaa koodaamista (ks. liite 6). Nimetessäni ja muodostaessani laajempia 
temaattisia kokonaisuuksia pyrin tavoittamaan koodien väliltä jotakin yhteistä. Kun 
tarkastelin näitä kokonaisuuksia abstrahoidummalla tasolla, olivat lopputuloksena ker-
rostumat, jotka asettuvat kehäksi ytimen eli aineiston ympärille. 
Yksilöhaastatteluiden tallenteet ovat noin tunnin mittaisia; tyypillisesti keskustelut 
ovat vieneet aikaa hieman yli tunnin taustatietolomakkeen täyttöineen ja loppukiitoksi-
neen. Olen litteroinut tallenteet sanatarkasti, sisällyttäen myös merkityksellisiä äännäh-
dyksiä (mutina, epäröinti), mutten olen merkinnyt esimerkiksi taukojen kestoja muutoin 
kuin huomautuksilla, esimerkiksi [vaiti hetken] tai [vaiti lyhyen hetken]. Litteroitua tekstiä 
on 409 sivua (Times New Roman 12 pt, riviväli 1,5). Litteraatiomerkinnät on selitetty 
liitteessä 5. Ryhmäkeskustelua ei ole litteroitu muutoin kuin näytteeksi poimittujen si-
taattien osalta. Ryhmäkeskustelutilaisuus kesti hieman alle 2,5 tuntia. Keskusteluryhmän 
tapaamista ei ole tallennettu. 
Edellä esittelemäni kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -mallin ohjenuorat 1 ja 4 
opastavat lähtemään liikkeelle aineistosta eli mallia ei voi hyödyntää teorialähtöisessä 
analyysissa. Tämä ei sulje pois tutkijan aiemman tietämyksen hyödyntämistä, kuten 
ohjenuora 8 lausuu. Olen todennut, että päättelyni on ollut abduktiivista päättelyä ja 
tekemääni analyysia voi pitää teoriaohjaavana analyysina. Yritin kuitenkin lähestyä ai-
neistoa niin, että ensimmäisen vaiheen analyysissa teemat todella muodostuisivat aineis-
tolähtöisesti (vrt. Ojala 2010, 140–141). Kertasin myös toistuvasti Juhilan (2006) esittämää 
kymmentä ohjenuoraa, jotta ne ohjaisivat aineiston lukemista alusta alkaen. 
En ole pyrkinyt välttämään kerrostumien hahmottamista tai hahmottumista edes tut-
kimuksen alkuvaiheessa, esimerkiksi haastattelutilanteissa tai purkaessani tallenteita. 
Tihentymiä voisi täten nimittää myös esikoodeiksi (initial codes), sillä monet niistä ovat 
muodostuneet koodausvaiheessa koodeiksi (ks. Roth 2005, 340–341). Ehrnrooth (1990) 
käyttää ilmaisua intuition ulkoistaminen. Tällä hän tarkoittaa vaikutelmien, oivallusten, 
aavistusten ja muiden tällaisten ajatusten kirjoittamista esille. Hän kannustaa tutkijaa 
tuomaan ne ”sisäisestä hämärästä ulkoiseen päivänvaloon”, jotta niitä voisi tarkastella. 
(Ehrnrooth 1990, 33–34.) Tihentymien havaitseminen on intuitiota, ja ulkoistamista olen 
tehnyt siten, että olen koko tutkimusprosessin ajan kirjannut ylös suljettuun blogiin eri-
laisia tutkimukseen liittyviä muistiinpanoja ja alustavia päätelmiäni.  
Hoikkala (1993) pohtii oman tutkimusaineistonsa taustalla olevia puhetilanteita ja ai-
neistossa esiintyviä toistoja. Hänkin painottaa dynaamisuutta ja liikettä, mutta muistuttaa 
myös toistumista. Hoikkala päätyy käyttämään käsitettä resurssi ja välttämään repertoaa-
ri-käsitettä juuri liikkuvuuden vuoksi. Repertoaari-sanaan liittyy hänen mukaansa rajalli-
suutta ja jäykistävyyttä. (Hoikkala 1993, 25–26; ks. myös Jokinen & Juhila 1996, 26.) Valit-
semani kulttuuristen kehien malli sopii mielestäni hyvin lähtökohdaksi, kun aineistolle 
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halutaan antaa tilaa liikkua, mutta ei unohdeta niiden kontekstia ja kehyksiä (ks. Pieti-
käinen & Mäntynen 2009, 31–34). Pidän aineistojani hyvinkin ”arkisina”, mutta olen 
tietoinen niiden institutionaalisesta ja sopimuksenvaraisesta olemuksesta (ks. Jokinen & 
Juhila 1996, 33). Haastattelupuheet on puhuttu haastattelutilanteissa ja naistenlehtien 
tekstit noudattavat tiettyjä konventioita ja kantavat jo julkaisukanavansa vuoksi tiettyjä 
merkityksiä; esimerkiksi ”hömppälehdet” on kaikille tuttu ilmaus.  
Ymmärrän Hoikkalan (1993) tapaan vaikkapa haastattelupuheessa esitetyt lausumat 
yhtä aikaa sekä ainutkertaisina, tietyssä hetkessä tuotettuina (puhetekoina), mutta myös 
toistumia kantavina. Itse kirjoitan toistoista ja vihjeistä eli myötäilen Juhilan (2006) sana-
valintoja. Yksilöhaastatteluista muodostuvan aineiston ensimmäinen teemoittelu tarkoit-
taa edellä mainittujen toistojen etsimistä haastattelupuheista, eli olen lukenut haastatte-
luiden litteraatioita useampaan kertaan ja selvittänyt, millaisia vihjeitä (Juhila 2006) ai-
neistossa liikkuu ja toistuu. Yksinkertaisena työvälineenä oli kyseisessä vaiheessa teks-
tinkäsittelyohjelma Word. Käytännössä juoksutin haastatteluaineiston yhteen Word-
asiakirjaan ja aloin ryhmitellä yksilöhaastatteluaineistoa otsikoimalla katkelmia ja siirtä-
mällä niitä sopiviksi katsomieni otsakkeiden alle. Ensimmäisen koodauskierroksen jäl-
keen ”otsikoita” eli epämuodollisesti nimettyjä aihekokonaisuuksia oli liki sata kappalet-
ta. Näistä otsikoista muodostuivat stilisointityön myötä varsinaiset koodit (ks. liite 6). 
Tässä työskentelyvaiheessa luin katkelmia toistuvasti, myös palautettuina konteks-
teihinsa eli osina yksilöhaastatteluiden kokonaisia litteraatioita. Juhilan (2006, 184) mallin 
mukaan olen pyrkinyt huolellisella lukemisella huomaamaan jotakin yhteistä eri lausu-
missa. Teemoittelevan (koodaus)työn edetessä siirsin uudelleen katkelmia eri otsikoiden 
alle havaintojeni täsmentyessä ja aloin muodostaa laajempien otsakkeita, joista tulisivat 
muodostumaan kerrostumat. Yhden otsakkeen alle voi sijoittua hyvinkin erilaista puhet-
ta samasta ilmiöstä. Esimerkiksi lasten hankkimisesta voidaan puhua haastattelussa 
muun muassa yhteiskunnan lausumana velvoitteena, kieltäytymisen paikkana tai ratkai-
semattomana kysymyksenä. Kulttuuriset kehät -mallin mukaan aineiston ristiriitaisuudet 
eivät ole este kerrostumia kuvaavan tulosavaruuden muodostamiselle, sillä kehät raken-
tuvat monimuotoisessa sosiaalisessa todellisuudessa ja ne ovat olemukseltaan dynaami-
sia (Juhila 2006, 183). 
Ryhmäkeskustelun (25.10.2012) jälkeen litteroin vielä yhden yksilöhaastattelun. Ky-
seinen haastattelu oli kuitenkin tehty jo ennen ryhmäkeskustelua ja alustavan analyysin 
vaihetta. Käytyäni läpi yksilöhaastatteluaineiston edellä kuvaamallani tavalla ja kirjoitet-
tuani analyysin alustavista tuloksista kuuntelin ja katselin ryhmäkeskustelutallenteita. 
Käytettävissäni oli kahden videokameran tallenteet ja äänitallenne. Omasin tallenteita 
katsoessani jo vankan tietämyksen yksilöhaastatteluiden sisällöistä ja olin lisäksi pereh-
tynyt alustavasti lehtiaineistoon. Käytin ryhmäkeskustelua tulkintojeni tarkentamiseen. 
En lähtenyt teemoittelemaan keskustelun sisältöä, sillä ryhmäkeskustelu poikkesi yksilö-
haastattelutilanteista. En esimerkiksi käyttänyt haastattelurunkoa vaan kysyin ryhmältä 
sellaisista seikoista, joihin kaipasin täsmennystä tai joista halusin kuulla lisää. Keskuste-
lun sisällöt eivät ole näin ollen mielestäni teemoiteltavissa täysin samoin perustein kuin 
yksilöhaastattelut. Ryhmäkeskusteluaineiston roolina on kommentoida yksilöhaastatte-
luaineistoa, esimerkiksi tukea joitakin esitettyjä ajatuksia tai tarjota jokin uusi näkökulma 
johonkin yksilöhaastatteluissa esille tulleeseen seikkaan. 
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Kokoontumisessa kysyin ryhmäläisiltä kommentteja joihinkin yksittäisiin, tulkinnan 
kannalta pulmallisiksi osoittautuneisiin asioihin, mutta kävimme myös yleisempää kes-
kustelua samoista teemoista kuin yksilöhaastattelutilanteissa. Analyysia syventäessäni 
tarkastelin ja arvioin teemoittelua lokakuisen ryhmätilanteen tuottaman tietämyksen 
kautta sekä pyrin kyseenalaistamaan tekemiäni tulkintoja uudelleen. Teemoittelu eli 
koko prosessin ajan, joten niin kutsuttu koodausrunko ei ollut millään tapaa pysyvä tai 
sidottu. Kuten mainitsin, aluksi yksittäisiä teemoja oli liki sata ja alustavasti hahmottelin 
haastatteluaineistosta kertyvän seitsemän kerrostumaa. Lopulta teemoittelu tiivistyi ja 
jäsentyi liitteen 6 mukaiseksi. Ryhmittelin teemat edelleen laajemmiksi temaattisiksi 
kokonaisuuksiksi. Liitteessä nimitän haastatteluaineiston teemoja koodeiksi johdonmu-
kaisuuden vuoksi, sillä lehtiaineiston kohdalla alustava analyysi oli nimenomaan ”koo-
daamista”. Koodit on lueteltu liitetaulukossa niin, että kaksoispisteen jälkeen on varsi-
nainen koodi eli yksittäinen teemaluokka ja kaksoispistettä edeltää laajempaa temaattista 
kokonaisuutta kuvaava ilmaisu. 
 
4.4.4 Lehtiaineiston analyysin eteneminen 
Jo lehtiaineiston muodostaminen on ollut alustavaa analyysia. Kun olen poiminut ja 
valikoinut juttuja, olen lukenut niitä analyyttisin silmin. Kuvasin aineiston muodostamis-
ta edellä ja kerroin siirtyneeni varsinaiseen analyysivaiheeseen lehtiaineiston osalta ke-
väällä 2013. Tätä ennen olin lukenut aineistolähteinäni toimivien lehtien vuosikerrat 
kahteen kertaan (vuosien 2011–2012 taitteessa) ja tarkastellut skannaamiani juttuja luette-
loimalla niiden pääsisältöjä vuosikerran 2010 osalta (keväällä 2012). Lisäksi olin tehnyt 
harjoitustyön tapaan, laadullisen sisällönanalyysin keinoin, alustavan analyysin viidestä 
aineistoon sisältyvästä jutusta (tammikuu 2012).  
Knuuttilan (2010) mukaan tutkija on vastuussa muodostamastaan aineistosta. Hän to-
teaa, että kulttuuritieteissä ollaan kiinnostuneita niin kenttä- kuin arkistotekstien aineis-
ton syntytavoista ja kontekstista. Tapa, jolla aineisto on kerätty ja muodostettu, vaikuttaa 
väistämättä esimerkiksi siihen, millaisia kysymyksiä aineistolle voi esittää. (Knuuttila 
2010, 19–20, 24). Kun muodostetaan aineistoa, esimerkiksi tässä tapauksessa poimitaan 
tietyt jutut tiettyjen aikakauslehtien vuosikerroista, tehdään aina valikointia ja rajaamista. 
Käytännössä tämä tarkoittaa jopa jonkinlaista alustavaa analyysia, sillä aineistoa lukiessa 
ei voi välttyä tulkinnoilta ja pohdinnoilta. Olen aineistoa muodostaessani harkinnut kun-
kin tekstin kohdalla, soveltuuko se aineistorajaukseeni vai ei. Päätöksen tekeminen ta-
pahtui kysymällä tekstiltä, kertooko se tutkimukseni kannalta relevanteista aiheista. 
Naistenlehdistä aukeaa tietynlainen näkymä aikuisuuden elämänvaiheeseen. Naisten-
lehtien sisällöissä painottuvat pukeutuminen, meikkaaminen ja muut ulkonäköön liitty-
vät asiat, shoppailu sekä oman elämän pohdiskelu, parisuhdepulmat ja seksi. Näiden 
ohella lehdissä käsitellään myös muita naisten elämänkenttiä, esimerkiksi työtä ja koulu-
tusta. Naisten yleislehdet kertovat yleisesti naisten elämästä, ja jokin kapeampialainen 
lehtijoukko olisi avannut toisenlaisen kuvan aikuisuuteen. Esimerkiksi pienten vauvojen 
äideille tai lapsiperheille suunnatut lehdet olisivat painottaneet tiettyjä näkökulmia, ur-
heilu- ja muut harrastelehdet toisia. 
Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne ja Paavilainen (2013) pohtivat, kuinka kaikki 
luonnolliset tekstit esiintyvät jossakin kontekstissa. He esittävät valaisevan esimerkin 
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käsittelemällä seuranhakuilmoituksia. Latu&Polku -lehdessä haetaan retkiseuraa ja ilmoi-
tusten laatijat kuvailevat koulutustaustaansa, vakavia aikeitaan koskien parisuhdetta 
sekä muun muassa kiinnostusta elämään. Nimimerkit viittaavat luontoon ja eräelämään. 
Ilmaisjakelulehdessä seuraa hakevat kuvailevat itseään esimerkiksi yh-äideiksi tai yh-
isiksi. Tällaisia kuvauksia ei Latu&Polku -lehdessä juuri ole. Ilmaisjakelulehden palstalla 
haussa ei ole niinkään ystävä vaan seurustelu- tai seksikumppani. Jos tutkija tutkisi seu-
ran hakemisen motiiveja, hänen eteensä avautuisi näistä kahdesta aineistolähteestä aivan 
erilaiset "toiveiden maailmat". Ronkaisen ym. mukaan tämä pätee myös virallisempien 
dokumenttien kohdalla: "Katsoipa mitä tahansa niin sanottua luonnollista aineistoa, on 
muistettava, että ne kuuluvat johonkin käyttöyhteyteen tai toimintaan, joka säännönmu-
kaistaa ja ohjaa sitä, mitä niihin tallentuu." (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & 
Paavilainen 2013, 110–111; ks. kontekstista diskurssianalyysissa Pietikäinen & Mäntynen 
2009, 31–32.)  
Käytännössä etenin lehtiaineiston varsinaisessa analyysivaiheessa hyvin samaan ta-
paan kuin yksilöhaastatteluaineiston analyysissa eli luin aineistolähteitä systemaattisesti 
ja toistuvasti. Käytännössä aloitin varsinaisen analyysivaiheen kevättalvella 2013. Tuol-
loin palasin vuotta aiemmin, keväällä 2012, tekemääni luetteloon vuosikertojen 2010 
juttujen sisällöistä ja laadin samanlaisen luettelon vuoden 2011 lehdistä. Tämän jälkeen 
aloin analysoida lehtiaineistoa ATLAS.ti-ohjelmalla koodaten. Tätä vaihetta tehdessäni 
vastattavani oli tutkimuskysymys: Millaisena aikuisuutta esitetään tietyissä aikakausleh-
dissä?  
Vastasin tähän kysymykseen paikantamalla aineistoista jälleen kumuloituvia vihjeitä 
(Juhila 2006), joiden ajattelen kuvaavan nuoren naisen aikuisuutta. Tarkoitan tällä mai-
nintoja siitä, millaista elämä on 25–35-vuotiaana, huomioita kyseisistä ikävuosista ja elä-
mänvaiheesta, arjen kuvauksia ja niin edelleen. Näitä vihjeitä etsiessäni en pyrkinyt 
unohtamaan yksilö- ja ryhmähaastatteluiden ja niiden analyysin tuottamaa tietämystä, 
mutta en erityisesti peilannut aineistoja tai havaintojani toisiinsa. Hain jotain toistuvaa eli 
tihentymiä, ja hiljalleen luokittelin ja järjestelin aineistoa temaattisesti.  Lopuksi ryhmitte-
lin koodit laajempien temaattisten otsikoiden alle. Koodien ja teemojen nimeämisessä 
hyödynsin aiemmin tekemääni sisältöjen kartoitusta ja haastatteluaineiston teemoittelua. 
Tämän jälkeen tarkastelin muodostunutta temaattista luokittelua ja muodostin eli nime-
sin kulttuuriset kerrostumat, jotka rakentuvat ja elävät naistenlehtiteksteissä. Vertailun ja 
aineistojen sekä analyysien vastakkainasettelun vuoro oli vastatessani järjestyksessä 
seuraavaan tutkimuskysymykseen, joka kysyy, mitä yhteistä ja erilaista aineistot kertovat 
nuorten naisten aikuisuudesta.  
 
 
4.5 EETTISET KYSYMYKSET JA TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN AR-
VIOIMINEN 
 
Tämän tutkimuksen aineistolähteistä toinen on julkisesti jaettua tietoa, toinen sisältää 
hyvinkin henkilökohtaisia asioita. Lehtiaineistot ovat julkisesti saatavilla, joten niiden 
käsittelyssä eettiset kysymykset ovat erilaisia kuin haastatteluaineistoihin liittyvät kysy-
mykset. Käsittelen tässä alaluvussa keskeisten eettisten kysymysten ohella myös tutki-
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muksen luotettavuuden arviointia. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus rakentuu osin 
samoin kuin määrällisenkin tutkimuksen luotettavuus, sillä esimerkiksi huolellinen työs-
kentely ja kaiken aineiston kattava käyttö ovat molemmat olennaisia seikkoja, olipa tut-
kimus kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen. Laadullisen tutkimuksen osalta kuitenkin pai-
notetaan usein raportoinnin merkitystä. Luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla, kuin-
ka [onnistuneesti] raportin lukija vakuutetaan tehdyistä tulkinnoista.  
Laadullinen tutkimus selvittää tutkimuskohteen ”laatua” eli olemusta, kohteen omi-
naisuuksia. Tiheän kuvauksen käsitettä voi käyttää myös tutkimuksen luotettavuuden 
tarkastelussa. Kuvauksen tiheydellä viitataan tavallisesti kohteen kuvauksen tiheyteen. 
Laadullisen tutkimuksen arvioinnin kontekstissa tämä tarkoittaa lisäksi, kuinka tutkitta-
van ilmiön kuvausta peilataan tutkimuskysymyksiä ja teoreettista taustaa vasten (Pieti-
käinen & Mäntynen 2009, 140). Jatkovaatimuksena voi esittää, että myös tutkijan työsken-
telyä tulisi kuvata riittävän tiheästi, sillä raportin lukijan on voitava seurata tutkijan va-
lintaprosesseja ja päättelyä (ks. Mäkelä 1990, 59).  
 
4.5.1 Tutkimuksen keskeiset eettiset kysymykset 
Lehtiaineistojen kohdalla olen pohtinut erityisesti kahta eettistä kysymystä: nimitietojen 
mainitsemista ja tapaani kohdata naistenlehdet tietynlaisina journalistisina tuotteina. 
Olen päättänyt kirjoittaa näkyville kaikkien, myös ei-tunnettujen ihmisten eli esimerkiksi 
juttuihin haastateltujen lukijoiden nimet ja iät siinä asussa, missä ne on jutuissa mainittu. 
Henkilöt ovat tulleet esiin omilla nimillään ja jopa kuvillaan, joten he ovat tietoisia siitä, 
että juttuja voidaan siteerata julkaisun jälkeen erilaisissa yhteyksissä, esimerkiksi toisessa 
lehdessä, verkkojulkaisussa tai tutkimuksissa. Tämän vuoksi olen päätynyt siihen, että 
kirjoitan kaikista lehtijuttujen henkilöistä samaan tapaan, olivatpa he niin sanottuja julk-
kiksia tai eivät. Juttujen kirjoittajien nimiä en kuitenkaan ole maininnut muutoin kuin 
silloin, kun kysymyksessä on toimittajan omakohtainen pohdinta tai hän muutoin apri-
koi jotakin asiaa esittäen omia tulkintojaan. Kiinnostukseni ei kohdistu toimittajien nä-
kemyksiin, vaan olen kiinnostunut lehtitekstien välittämistä kulttuurisista kuvista.  
Toinen mainitsemani seikka viittaa naistenlehtiin ”hömppälukemisena”34. Tässä tut-
kimuksessa naistenlehtien tekstejä ei lähestytä pelkkänä viihteenä, enkä arvota naisten-
lehtiä ”alemmas” kuin vaikkapa muita aikakauslehtiä. Aineiston jutuissa käsitellään 
monenlaisia teemoja ja kysymyksiä, kepeämpiä ja vakavampia. Kaikki tekstit ovat synty-
neet kustantajien ja toimitusten työn tuloksena. Lehdet ovat harkittuja kokonaisuuksia, 
joiden sisällöt on tuotettu samanlaisin journalistisin periaattein kuin muidenkin lehtien 
sisällöt. Naistenlehdet kirjoituksineen ovat osa ajankohtaista keskustelua, jota Suomessa 
käydään. (Ks. laajemmin Ruoho & Saarenmaa 2011.) On myös muistettava, että ”naisten-
lehtien” kategoria on laaja, ja naistenlehdiksi nimitetään monenlaisia erilaisia lehtiä, jotka 
on suunnattu naisille (Töyry 2006, 207). Pulmallista on kuitenkin tekstikatkelmien irrot-
                                                     
34 Ruohon ja Saarenmaan (2011) tutkimus tuo esille naislehtijournalismin perusjännitteen, joka on 
virittynyt journalistisen ammattiylpeyden ja vähättelevien asenteiden välille. Jopa muut toimittajat 
saattavat viitata naistenlehtiin humoristisesti tai kriittisesti. Työstään ylpeät naistenlehtitoimittajat 
kertovat, ettei heidän tekemiään juttuja nosteta esiin muissa lehdissä eivätkä käsitellyt teemat näin 
pääse mukaan julkiseen keskusteluun. (Ruoho & Saarenmaa 2011, 93.)  
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taminen kontekstistaan ja niiden liittäminen toisenlaiseen kontekstiin. Esimerkiksi jotkin 
tietynlaisiin naistenlehtiin sopivat sanavalinnat saattavat vaikuttaa koomisilta asiatekstin 
joukkoon ripoteltuina. Tällöin on uhkana, että esitän tahtomattani lehtiaineiston tekstejä 
hömppänä. Olen kuitenkin halunnut säilyttää [myös] lehtiaineiston oman äänen eli teks-
tien sävyn, joten sitaatteja on runsaasti.  
Yksilö- ja ryhmähaastatteluaineistoihin, niiden säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyviä 
eettisiä kysymyksiä on enemmän ja ne ovat huomattavasti vaikeampia kuin julkisten 
lehtiaineistolähteiden kohdalla. Kun haastattelutilanteissa käsitellään naisen koko arkista 
elämää, on selvää, että tutkimuksen kaikissa vaiheissa tulee kiinnittää huomiota infor-
manttien henkilöllisyyksien ja heidän antamiensa tietojen suojaamiseen. Olen pyrkinyt 
noudattamaan hyvän tietoturvallisuuden periaatteita eli en ole säilyttänyt haastattelutal-
lenteita muistikorteilla tai muilla siirrettävillä tallennusvälineillä yhtään pidempään kuin 
on ollut tarpeellista. Olen säilyttänyt tallenteita yliopiston verkkolevyllä ja kotonani sa-
lasanoin suojatulla kovalevyllä. Muistiinpanot ja taustatietolomakkeet olen säilyttänyt 
lukitussa laatikostossa työhuoneessani. Koko työskentelyprosessin ajan olen suojannut 
informanttieni henkilöllisyyksiä. Sitaateissa olen pyrkinyt häivyttämään seikkoja, jotka 
voisivat helpottaa informanttien tunnistamista. En voi kiistää, ettenkö tuntisi joitakin 
haastattelemieni henkilöitä, sillä informanttien hakeminen tapahtui osittain omia kontak-
tiverkostojani hyödyntäen. Lisäksi ryhmäkeskustelutilanteessa jotkut haastateltavista 
tunnistivat toisensa. 
Vastatessaan myöntävästi pyyntöön tulla haastateltavaksi informantti tekee tietoisen 
valinnan, että hän aikoo antaa jotakin itsestään tutkimuksen käyttöön. Mutta miettiikö 
hän, kuinka paljon hän on aikeissa kertoa? (Kvale 2007, 28–29; Puuronen 2002, 291.) Kun 
haastattelujen aihepiiri on niin laaja kuin tässä tutkimuksessa, liikkuvat käsiteltävät ai-
heet monenlaisissa henkilökohtaisissa asioissa. En halunnut painostaa naisia liiaksi, mut-
ta on selvää, että jotkin kysymykseni ovat saattaneet tuntua heistä tunkeilevilta (ks. Ru-
bin & Rubin 2012, 88). Jo aivan tavanomaiset kysymykset esimerkiksi lapsista ja per-
hesuhteista saattavat herättää ahdistavia tunteita, jos haastateltavalla on parhaillaan 
vaikea tilanne perhepiirissä tai kysymykset tuovat mieleen ikäviä muistoja. 
Haastattelutilanne voi herättää tutkittavan mielessä ajatuksia, joita hän ei olisi kenties 
ryhtynyt pohtimaan ilman haastattelukutsua, tapaamista ja kysyttyä kysymystä. Tämä on 
eettinen kysymys, joka liittyy myös tutkimuksen luotettavuuteen. Haastateltavan johdat-
telemista ei voi välttää täysin: hän voi ”huomata” jotain, mitä ei oikeastaan tiennyt ennen 
haastatteluhetkeä. Tutkimuksen takia haastateltava orientoituu tarkastelemaan omaa 
elämäänsä tutkimuksen eli tutkijan tarjoamasta näkökulmasta. Esimerkiksi aikuisuus on 
asia, jota harvoin pohditaan eksplisiittisesti tai edes kovin tietoisesti. ”Olenko minä ai-
kuinen?” ei ole yleisesti itselle esitetty kysymys. Olen vakuuttunut, että haastattelutilan-
teet havahduttivat tapaamani naiset pohtimaan muun muassa tätä kysymystä eri tavoin 
kuin aiemmin.  
Tutkijan on aiheellista kysyä itseltään kysymys haastateltavien elämään sekaantumi-
sesta (Puuronen 2002, 291–292). Haastattelun voi sanoa olevan aina interventio. Puurosen 
(2002, 291) mukaan tutkija rooleineen voi saada aikaan jotakin uutta tutkittavan elämäs-
sä. Tämä konkretisoitui minulle, kun kuulin jälkikäteen erään haastateltavani alkaneen 
pohtia omaa elämäänsä. Hänen tuttavansa kertoi minulle, että haastattelemani nainen oli 
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pohdiskellut ääneen, onko hänen elämänsä sitä, mitä hän tahtoo elämänsä olevan. Infor-
mantti oli maininnut, että kysymys oli alkanut vaivata häntä haastattelun jälkeen. En 
saanut tietää, oliko haastateltava käynnistänyt mitään muutoksia elämässään, mutta jo 
pelkkien pohdiskelujen herättäminen kertoo siitä, kuinka tutkimukseen osallistuminen 
voi vaikuttaa tutkittavaan (ks. esimerkiksi Oakley 1981, 50).  
Haastattelutilanne on institutionaalisen puheen paikka, jossa muodostuu valtasuhtei-
ta osapuolten välille. Lähtökohtaisesti haastattelija omaa tietoa, jota haastateltavalla ei 
ole. Haastattelija on ennalta päättänyt, mistä teemoista haastattelussa puhutaan. Keskus-
telu etenee haastattelijan johdolla. Tutkija kysyy, jolloin haastateltava vastaa. Tutkija 
myös tietää, mistä tutkimuksessa on kyse, kun taas haastateltava saattaa epäillä, että 
tutkimuksessa selvitetään todellisuudessa jotakin aivan muuta kuin tutkija väittää. 35 
Haastattelijana olen korostanut kuuntelijan rooliani osoittamalla elein ja minimipalaut-
tein, että kuuntelen aktiivisesti ja kiinnitän huomiota haastateltavan lausumiin, myös 
pieniin painotuksiin ja muihin sellaisiin nyansseihin. Tavoitteenani oli viestiä, että haas-
tateltava olisikin se, joka tietää enemmän, ollaanhan haastattelutilanteessa juuri sen vuok-
si, että hänellä on jotakin arvokasta kerrottavanaan. 
Haastateltavalla on ennakkokäsityksiä siitä, miten haastattelutilanne etenee ja hän tie-
tää, kuinka siinä toimitaan, sillä haastattelut ovat nykysuomalaiselle tuttuja (Hoikkala 
1993, 67; vrt. Hirsjärvi & Hurme 2008, 95). Silvermanin (1993; 1997) mukaan elämme 
suorastaan haastatteluiden yhteiskunnassa. Seuraamme ”julkkisten” haastatteluita ja 
keskusteluohjelmia televisiosta, radiosta ja lehdistä. Haastattelut eivät ole vain yleisiä, 
vaan suorastaan tapa tehdä elämää ymmärrettäväksi. (Silverman 1993, 19; Silverman 
1997, 248; ks. myös Fontana 2001, 161; Jokinen 2005, 41.) Haastattelemieni naisten kaltai-
set koulutetut nuoret aikuiset ovat ”tottuneita” haastatteluihin, jopa tutkimushaastatte-
luihin. Eräs haastateltava mainitsikin haastattelutilanteen jälkeen tutkimushankkeen, 
johon oli osallistunut informanttina. Jo haastattelunsa aikana samainen henkilö toi esille, 
että hän on tutkimusavustajana toimiessaan tehnyt haastatteluja. 
 
4.5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen 
Rubin ja Rubin (2012) pitävät hyvän ja laadukkaan laadullisen tutkimuksen piirteinä 
tuoreutta ja aitoutta (fresh, real). Tuoreus ja aitous viittaavat siihen, että tutkimus sisältää 
jotakin uutta. Päätelmät ovat vakaita (balanced), tutkija on paneutunut tekemiseensä ja 
aineistoa käsitellään läpikotaisesti (thorough). Viimeisenä mainittu vaatimus korostuu 
eritoten silloin, kun aineisto sisältää paljon ristiriitaisuuksia. Tutkijan tehtävänä on tuoda 
esille erilaiset näkökannat ja tutkittavan kohteen eri puolet. Hyvän tutkimuksen johto-
päätökset ovat luotettavia ja tarkkoja (credible, accurate). Raportti on ajatuksellisesti rikas 
(rich with ideas) ja yksityiskohtainen (detailed). (Rubin & Rubin 2012, 60–70.) Seuraavaksi 
                                                     
35 Haastattelijan ja tutkijan asema ei tarkoita aina ”ylempää” asemaa, ja on mahdollista, että hierark-
kisen asetelman osapuolet voivat vaihtaa asemia kesken tilanteen (Alasuutari 1995, 88–90; Kvale 
2007, 14–15; ks. myös Ronkainen 1989, 70–71). Tyypillinen esimerkki on nuorempaansa ”neuvova” 
haastateltava. Itse koin selkeän asemien vaihdon joutuessani erään haastateltavan kanssa ristiriitai-
seen vuorovaikutustilanteeseen, joka pakotti minut eli haastattelijan puolustuskannalle. Koin oleva-
ni tilanteessa altavastaajan asemassa haastateltavan hermostuessa. 
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tarkastelen näitä seikkoja: päättelyä, paneutumista ja yksityiskohtaisuutta sekä seikkoja, 
jotka voivat horjuttaa tutkimukseni luotettavuutta.   
Kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaiseen tapaan olen itse keskeinen tutkimusinst-
rumentti. Kuten Eskola ja Suoranta (2005, 208) kirjoittavat, ”tutkija joutuu jatkuvasti 
pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja näin ottamaan yhtä aikaa kantaa sekä analyysiin [ana-
lyysin, EL+ kattavuuteen että tekemänsä työn luotettavuuteen”. Koska tutkija on itse 
työnsä ytimessä, hänen tekemänsä arviot tutkimuksen luotettavuudesta ovat nekin sub-
jektiivisuuden sävyttämiä. Raportin lukijan roolia ei voi korostaa liiaksi, sillä hän joutuu 
arvioimaan, kuinka uskottavia tulokset ovat. Tutkijan eli raportin laatijan on tarjottava 
hänelle mahdollisuus arvioida tehtyä tutkimusta tuloksineen ja päätelmineen. (Lincoln & 
Guba 1985, 328–329.) 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi edellyttää, että tutkija kuvaa työs-
kentelyään riittävän tarkasti ja esittelee aineistoaan kattavasti. Olen pyrkinyt noudatta-
maan näitä molempia ohjenuoria eli kuvaan analyysiprosessia ja omaa päättelyäni mah-
dollisimman laveasti. Aineistojen olemukseen kuuluu moniäänisyys ja suoranaiset risti-
riitaisuudet lausumien välillä. Olen halunnut pitää erilaisia ääniä kuuluvilla koko työs-
kentelyprosessin ajan. ”Poikkeavien havaintojen” tarkastelu on paitsi luotettavuutta 
rakentava tekijä36, myös osoitus siitä, että aineiston moninaisuutta pidetään arvokkaana 
(Seale 1999, 73–75).  Olen kuitenkin myös tarkastellut aineistoja ikään kuin kauempaa, 
kokonaisuutena, jolloin olen pyrkinyt näkemään, mikä on ominaista esimerkiksi jonkin 
tietyn ilmiön kuvaukselle lehtiaineistossa. Erilaiset katsomisen tavat ovat keinoni varmis-
taa, että analyysini perustuvat koko aineistoon. Analyysini on näin ollen ollut mielestäni 
kattavaa eikä se ole perustunut vain yksittäisiin poimintoihin aineistosta (kattavuudesta: 
Eskola & Suoranta 1998, 215).  
Etenemiseni arvioitavuutta olen pyrkinyt lisäämään kuvaamalla omaa päättelyäni ja 
tuomalla esiin myös harhapolkujani (ks. Eskola & Suoranta 1998, 210, 215–218; Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2007, 227; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Uusitalo 1991, 81, 
84–86). Runsaat ja melko pitkät otteet aineistosta puoltavat raportissa paikkaansa, sillä ne 
mahdollistavat lukijalle omien johtopäätösten tekemisen ja peilaamisen tekemiini tulkin-
toihin (Seale 1999, 156). Esimerkiksi lehtiaineistosta poimitut katkelmat ovat säilyttäneet 
ympärillään tekstiyhteytensä, ja haastatteluaineistoa siteeratessani olen usein esittänyt 
raportin lukijalle myös kysymykseni ja kuvannut, missä kontekstissa lausuma on esitetty 
(Kvale 2007, 132).  
Halusin esittää yksilöhaastatteluista tekemiäni alustavia tulkintoja haastatelluista 
kootulle ryhmälle, jotta voisin arvioida tekemiäni tulkintoja. Koin saavani ryhmältä tu-
kea, eivätkä esittämäni päätelmät ja väitteet nostattaneet kritiikkiä. Ryhmä keskusteli 
syvällisestikin, mutta tilannetta luonnehti myötämielisyys. Tapaamisen alussa naiset 
kuuntelivat alustustani enimmäkseen vaiti, ja vasta esittäessäni suoran kysymyksen, 
miltä päätelmäni kuulostavat, he myöntelivät. Alustuksen jälkeen käydyssä keskustelus-
sa myöntelevä vastaanotto jatkui. Kukaan ei kiistänyt napakasti yhtäkään väitettäni – 
eikä myöskään toisten ryhmäläisten ajatuksia, mutta naiset miettivät yhdessä analyytti-
                                                     
36 Kaikenlaisten havaintojen huomioimisesta ja kausaalisten päätelmien tekemisestä laadullisessa 
tutkimuksessa ks. Seale 1999, 39–40. 
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sesti erilaisia näkökantoja. Ryhmäkeskustelu olikin hedelmällisen keskustelun ansiosta 
myös lisäaineiston hankinnan keino, ei ainoastaan tehtyjen tulkintojen arvioinnin väline. 
(Ks. laajemmin Seale 1999, 61–72.) 
Kahden erilaisen aineistokokonaisuuden käyttäminen samassa tutkimuksessa herät-
tää kysymyksiä aineistojen välisistä suhteista. Yksilöhaastattelutilanteissa huomasin 
naisten kertovan, etteivät he lue naistenlehtiä. Tämä ei ole sinällään yllättävää, sillä nais-
tenlehtien lukeminen on jollakin tapaa nolostuttavaa ja naistenlehtien edustamaa journa-
lismia pidetään huonona (Ruoho & Saarenmaa 2011, 8–9, 33–34). Mielestäni tutkimuksen 
kokonaisuuden kannalta kysymys ei ole kuitenkaan yksinkertaisesti (vain) siitä, lukevat-
ko naiset näitä lehtiä, vaan siitä, että he tunnistavat sen "maailman", joka lehdissä elää ja 
jota lehdissä esitellään. Lehdet ovat osa kulttuurista virtaa eli ne edustavat ja rakentavat 
todellisuutta, jossa informantit elävät. Joukkoviestinten vaikutuksia pohdittiin haastatte-
luissa sekä huolestunein että toteavin äänenpainoin. Veeraksi nimeämäni nainen totesi: " 
- - aika paljon tosiaan media varmasti vaikuttaa tähän, että kun mediassa on jotain esillä, 
niin sitten ihmiset haluaa sitä matkia tai jotenkin aattelee sitä semmosena standardina."  
Muutamat haastateltavista kertoivat lukevansa naistenlehtiä, mutta heistäkin osa pai-
notti, etteivät lehtien jutut vaikuta heihin juuri millään tavalla. Kukaan ei kuitenkaan 
todennut mitään sen suuntaista, ettei tietäisi, millaisia naistenlehdet ovat sisällöiltään. 
Ainakin stereotyyppisten käsitysten tasolla kaikki haastateltavat tunnistivat, mistä pu-
huin, kun kysyin lehtien aiheuttamista paineista ja kerroin haastattelun loppupuolella, 
että käytän aineistolähteenä myös naistenlehtiä. Ryhmäkeskustelussa päädyttiin totea-
maan, että luetut jutut jäävät mieleen ja niitä saatetaan aprikoida. Ryhmässä naiset kes-
kustelivat esimerkiksi henkilö- ja sisustusjutuista. Niiden aiheuttamat paineet ohitettiin 
melko nopeasti, mutta pidempään keskusteltiin juttujen tarjoamista vertaistarinoista ja 
siitä, että on kiinnostavaa kurkistaa toisenlaiseen elämään kuin oma elämä. 
Lehtiaineiston roolista haastatteluaineiston rinnalla nousee muitakin kysymyksiä. 
Ovatko haastattelut lehtijuttuja ”todempia” tai aidompia kuvauksia ollessaan ”oikeiden” 
ihmisten puheita? Kuinka kaupalliset, toimitetut ja viimeistellyt lehtitekstit asettuvat 
haastatteluaineiston rinnalle? Olen lähtenyt liikkeelle siitä, että lehdet ovat osa yhteis-
kunnallista keskustelua. Naistenlehtitekstit avaavat näkymän naisten elämään siinä mis-
sä muutkin media-aineistot (Siivonen 2006, 243), tiettyine rajoineen ja konventioineen. Ne 
valottavat naisten elämää ja tekstien aihepiirit kertovat, mikä naisia kiinnostaa ja liikut-
taa. Naistenlehtien toimittajat ajattelevat, että heidän edustamillaan lehdillä on vaikutus-
valtaa lukijoihinsa ja heidän arkiseen elämäänsä. Ruohon ja Saarenmaan (2011) tutki-
muksessa toimittajat puhuivat esimerkiksi feministisen ja ekologisen ajattelun leviämises-
tä lukijoiden keskuuteen. Lehtien henkilöjutut ja haastateltujen elämäntarinat voivat 
herättää hyvin voimakkaita tunteita ja kirvoittaa lukijat antamaan palautetta toimittajille. 
Ruohon ja Saarenmaan haastattelemat toimittajat tunnistivat myös väitteet naistenlehtien 
esittämistä vaatimuksista lukijoilleen. Lehti voi vaatia, että naisen tulee olla ”hyvä ihmi-
nen, työntekijä, askartelija, leipoja ja käsitöiden tekijä”. (Ruoho & Saarenmaa 2011, 37–
38.) 
Jos oletetaan, että mediaesityksen vastaanottaja on halukas ja altis tekemään syvällisiä 
tulkintoja seuraamistaan esityksistä, voidaan puhua Hermesin (1995; 2005) termein mer-
kitsevyyden harhaluulosta (the fallacy of meaningfulness). Harhaluulo koskee oletusta siitä, 
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kuinka yleisöt olisivat hyvinkin tietoisia erilaisista esitysten lukutavoista ja kuinka he 
rakentaisivat alati aktiivisina merkityksiä vuorovaikutuksessa esitysten kanssa. On esi-
merkiksi todettu, etteivät naistenlehtien lukijat lue tekstejä kovinkaan kriittisesti, vaan 
lehtiä kulutetaan rentoutumisen vuoksi. (Hermes 1995, 14–17, 23, 148; ks. myös Hermes 
2005, 144–148.) Toisaalta etenkin paperilehden ääreen asettaudutaan ja lehden lukemi-
seen keskitytään. Kiiltäväkantista naistenlehteä ei heitetä samalla tavalla pois kuin esi-
merkiksi päivän sanomalehteä, vaan lehteä saatetaan kuljettaa mukana, se voidaan antaa 
ystävälle tai laittaa talteen. Lehdistä haetaan käytännön vinkkejä erilaisiin tilanteisiin, 
niin juhlapöydän kattamiseen kuin elämän valintoihin. On jopa esitetty, että naistenlehti 
voi toimia suorastaan jonkin ikäkauden ohjekirjana. (Ruoho & Saarenmaa 2011, 38–40.) 
Otan esiin vielä Lincolnin ja Guban (1985, 218–219) näkemyksen kvalitatiivisen tut-
kimuksen luotettavuudesta (trustworthiness) ja sen arvioimisesta. Luotettavuus koostuu 
neljästä osa-alueesta, jotka ovat ”kredibiliteetti” eli vastaavuus (credibility), siirrettävyys 
(transferability), pysyvyys (dependability) ja vahvistettavuus (confirmability). Vastaavuus 
tarkoittaa, että tutkimuksen rakentamat uudet konstruktiot, rekonstruktiot, vastaavat 
tutkittavien konstruktioita. Hankalahko ilmaus johtuu siitä, ettei kysymys ole ”todelli-
suudesta” vaan tutkittavien todellisuuksista37. (Tynjälä 1991, 390.) Eräs keino on esittää 
tulkinnat, rekonstruktiot, tutkittaville ja pyytää heitä kommentoimaan tehtyjä päätelmiä 
(Lincoln & Guba 1985, 314–315; Seale 1999, 44–45). Näin on tehty tässäkin tutkimuksessa 
ryhmäkeskustelun avulla. 
Siirrettävyys on vastaus siihen kritiikkiin, mitä laadullisen tutkimuksen yleistettä-
vyyttä kohtaan on esitetty. Laadullisen tutkimuksen tuloksia ei olekaan mahdollista eikä 
mielekästä pyrkiä yleistämään ”perusjoukkoon” kuten määrällisessä tutkimuksessa teh-
dään (Tynjälä 1991, 390). Lincoln ja Guba (1985, erit. 110) kiistävät koko yleistettävyyden 
ajatuksen, ja nostavat esille muun muassa, etteivät yleistykset päde yksittäiseen. Lyhyesti 
määriteltynä yleistettävyyskriteerin korvaava käsite siirrettävyys tarkoittaa tutkimuksen 
annin tarkastelemista jossakin sovelluskohteessa. Siirrettävyyden arvioiminen on paitsi 
tutkijan itsensä, myös tulosten hyödyntäjän ja raportin lukijan tehtävä; tietyllä tapaa juuri 
heidän erityisesti. Tutkimukseen tutustuva voi pohtia, ovatko esitetyt tulokset ja johto-
päätökset siirrettävissä johonkin toiseen, mutta samankaltaiseen kontekstiin. Tutkija itse 
tuntee nimenomaan tutkimusympäristön, ei sovellusympäristöä. Tutkijan tehtävänä on 
myös tarjota edellä mainittu ”tiheä kuvaus”, jotta siirrettävyyttä voitaisiin arvioida. (Lin-
coln & Guba 1985, 124–125, 297, 316; Seale 1999, 45, 108; Tynjälä 1991, 390.)  
Olen tuonut esille aineistojen moniäänisyyttä. Jokainen lehtijutussa esiintyvä henkilö, 
toimittajan näkemys ja haastateltu nainen ajatuksineen ja taustoineen ovat erilaisia. Kun 
kuvaan, mitä he ja ne kertovat aikuisuudesta, ei tuloksia voi yleistää koskemaan laajasti 
25–35-vuotiaiden naisten kokemuksia. Esimerkiksi pitkäaikaissairaan tai vammaisen 
naisen kokemukset olisivat kenties toisenlaisia. Laadullinen tutkimus avaakin näkymän 
tiettyyn joukkoon ”tapauksia”. Tämän tutkimuksen ”tapaukset” ovat arjessaan itsenäisiä 
                                                     
37 Tynjälä (1991) avaa artikkelissaan todellisuuden ja objektiivisuuden eli ”totuuden” ja sen tietämi-
sen problematiikkaa. Todellisuuksien olemuksesta kirjoittavat laajasti myös Lincoln ja Guba (1985, 
ks. esimerkiksi 82–87, 162). Kriteereiden nimitysten suomentamisessa olen noudattanut Tynjälän 
(1991) ja Äikkään (2012) käännöksiä. 
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ja toimeentulevia naisia, ja on mielekästä olettaa, että samantyyppinen suomalaisnainen 
voi tunnistaa tekstistä jotakin tuttua eli tarkemmin ilmaistuna hän voi tunnistaa tutuksi 
tietyn äänen monien äänten joukosta. Monia ääniä jää kuitenkin kuulematta, sillä aineis-
tolla on rajansa. Tässä analysoitavia aineistoja yhdistävät esimeriksi oletus taloudellisesta 
pärjäämisestä ja vähäinen heteronormin rikkominen. Samoin tutkimuksessa on huomioi-
tava muun muassa informanttien korkea koulutustaso ja asuinpaikka; lehtiteksteissä taas 
naistenlehtien ominaispiirteet.  
Pysyvyys liittyy tutkimuskohteen ja tutkimustilanteen vaihtelevuuteen. Tutkijan on 
otettava huomioon, että esimerkiksi haastattelutilanteet voivat olla jokainen omanlaisi-
aan, samoin haastateltavan ajattelu voi muuttua haastattelun mittaan. Tutkijakin kehittyy 
ja oppii muodostaessaan aineistoa. Kaiken kaikkiaan tutkija on inhimillinen olento 
”puutteineen”. Näiden seikkojen huomioiminen on tutkimustilanteen arvioimista, joksi 
vaikeasti käännettävä ilmaisu ”dependability” voidaankin suomentaa. (Lincoln & Guba 
1985, 299; Tynjälä 1991, 391.) Arvioiminen on reflektiota, huomion kiinnittämistä myös 
niin sanottuihin itsestäänselvyyksiin, esimerkiksi juuri siihen, kuinka haastattelutilanteet 
vaihtelevat. Tila voi olla liian kuuma, haastateltavalla saattaakin olla kiireinen aikataulu 
ja niin edelleen. Tällaisten seikkojen täydellinen eliminoiminen on käytännössä mahdo-
tonta. Edes omaan vireystilaansa ei voi aina vaikuttaa saati ulkoisiin tekijöihin. Haastatte-
lija voi kyllä huolehtia ajankäytöstä, esimerkiksi huomioimalla haastateltavan toiveen 
tapaamisen päättymisajankohdasta ja varaamalla kaikille käsiteltäville teemoille sopivasti 
aikaa, mutta kaikkeen ei voi vaikuttaa.  
Tässä tutkimuksessa on myös lehtiaineistoa, jonka määrä on suuri. Koodaamistyö on 
aikaa vievää, joten viikkojen takaisten päätösten (mihin koodijoukkoon katkelma kuuluu) 
mieleen palauttaminen osoittautui tärkeäksi. Luokitteluperusteiden pitäminen samanlai-
sena vaatii ”palaamista” tarkistamaan, millaisia katkelmia on merkitty tietyllä koodilla. 
Neljäs kriteeri on vahvistettavuus, mihin kytkeytyy aineiston neutraalius 38 . Tutkijan 
objektiivisuutta ei voi laadullisessa tutkimuksessa arvioida samalla tavalla kuin määrälli-
sessä tutkimuksessa, joten Tynjälän (1991) mielestä on aiheellisempaa tarkastella sitä, 
mikä tutkijan oma viitekehys on. Hän viitannee tällä muun muassa tutkijan aiempaan 
tietämykseen ja ennakko-oletuksiin, mutta myös taustaan ja muihin ominaisuuksiin. 
(Tynjälä 1991, 392; ks. Lincoln & Guba 1985, 38, laajemmin neutraaliudesta ja objektiivi-
suudesta 160–186, 299–300.) Pohdin näitä kysymyksiä seuraavassa alaluvussa tarkemmin. 
Ennen kuin siirryn pohtimaan omaa positiotani, käsittelen vielä erästä seikkaa, jota on 
mahdollista pitää tutkimuksen luotettavuutta horjuttavana tekijänä. Olen käyttänyt tut-
kimuksen teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa aikalaisdiagnooseja. Aikalaiskeskus-
telu voidaan luokitella yhdeksi teoriatyypiksi, mutta niiden olemuksesta on esitetty mui-
takin näkemyksiä. Pirttilän (2005, 49) mukaan aikalaisdiagnoosit ”nojaavat yhtäältä aina 
ja kaikkialla päteviä lainalaisuuksia etsivään yleiseen teoreettiseen sosiologiaan ja toisaal-
ta tiettyjä yhteiskunnallisia ilmiökenttiä analysoivien erityissosiologioiden - - empiiriseen 
tutkimustietoon”. Tähän tapaan Sennett (2002) kuvaa tehneensä omaa aikalaisdiagnoosi-
                                                     
38 Aineiston olemukseen liittyy myös edellä kuvailtu haastattelun ymmärtäminen interventiona: 
haastattelutilanne kysymyksineen ohjaa haastateltavan miettimään sellaisia asioita, joita hän ei 
välttämättä muuten pohtisi aktiivisesti. 
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aan. Hän esittelee teoksensa Työn uusi järjestys nojaavan laajempaan lähdeaineistoon eli 
tilastoihin, historiallisiin dokumentteihin ja niin edelleen. Hän luonnehtii työskennelleen-
sä ”kuin antropologi ikään”, kun on seurannut todellisuutta ympärillään. Omista filosofi-
sista ajatuksistaan ja niiden pitävyydestä Sennett toteaa, että ajatusten on kestettävä ko-
kemuksen paino eli teoksessa esitettyjen yksittäisten henkilöiden kertoma. (Sennett 2002, 
8–9.) Teoksessa Sennettin ajatukset ja lähdeaineisto kohtaavat, mutta lopputulemaa ei 
esitetä tyypillisen tieteellisen raportin muodossa vaan laajana esseenä. 
Noro (2000) asettuu eri kannalle empirian ja aikalaisdiagnoosien suhteen. Hän pitää 
esimerkiksi Baumanin aikalaisdiagnooseja kyseenalaisina. Hänen mielestään ”Bauman ei 
näytä olevan sen paremmin sidottu sosiologiseen tutkimusteoriaan kuin mihinkään ylei-
seen teoriaankaan”. Noro pitää vääränä aikalaisdiagnoosien käyttöä teorian tapaan ja 
esittää, ettei aikalaisdiagnoosia voi käyttää empirian tulkintaan. (Noro 2000, 328–329.) En 
olekaan alistanut empiiristä aineistoani aikalaisdiagnooseille kuten muillekaan teoreetti-
sessa osassa kuvatuille teorioille, vaan olen pitänyt aineistoa etusijalla. Toisin sanoen olen 
testannut aikalaisdiagnoosien selitysvoimaa empiirisellä aineistolla, mutta olen edennyt 
myös Noron kritisoimassa suunnassa, kun olen aineistoa analysoidessani pitänyt aika-
laisdiagnooseja johtolankoina empiiristen tutkimusten tulosten rinnalla. 
 
4.5.3 Oman position pohdinta: herkkä huomaaminen 
Näkemykseni on, että kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -malli pakottaa tulkitsijan 
tasapainoilemaan tietämisen ja avoimuuden välillä. Juhilan (2006) mukaan analyysia 
tekevä tutkija saa nojata omaan kulttuuriseen tietämykseensä, aiemmin lukemaansa ja 
havaitsemaansa, mutta toisaalta hän ei saa olettaa juuri mitään ennalta. (Juhila 2006, 183–
184, 189.) Aineistojen lukeminen kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -mallin ohjaama-
na on herkkää huomaamista. Haastattelijana ja analyysin tekijänä hyödynnän tahtomattani-
kin omaa tietämystäni naisen aikuisuudesta. Olen monella tapaa informanttieni kaltainen 
ollessani alle neljäkymmenvuotias suomalainen nainen. Toistuvasti haastatteluiden mit-
taan ja naistenlehtien tekstejä huomasin yhteisiä piirteitä esimerkiksi omissa elämänta-
pahtumissani ja haastateltavien kertomuksissa. On selvää, että ammennamme samoista 
kulttuurisista tulkintavarannoista. Tunnistan esimerkiksi hiusten lyhentämisen aikuiseen 
mittaan, ”vielä pari kiloa” -puheen, huolet taloudellisesta epävarmuudesta, kyselyt lasten 
hankkimisesta sekä monet muut odotukset ja paineet (ks. Ojala 2010, 103–104; Puuronen 
2002, 299–301). Olen tehnyt pro gradu -tutkielman samantyyppisestä aiheesta, joten heti 
tutkimusprosessin alkaessa omasin myös teoreettista tietoa aihepiiristä ja olin perehtynyt 
aikuisuutta koskeviin aiempiin tutkimuksiin. Vaikka olen toiminut mahdollisimman 
aineistolähtöisesti, en ole pystynyt rajaamaan tekemieni tulkintojen ulkopuolelle kaikkea 
tietämystäni. Tähän ei tule pyrkiäkään, sillä jo omatun tietämyksen käyttö on tarpeellista 
ja arvokasta (Jokinen & Juhila 1996, 45–46). 
Yhtä lailla koin voimakasta vierauden tunnetta jo pro gradu -tutkielman aineiston ää-
rellä. Naiset kirjoittivat keskustelupalstalle kokemuksista ja tunteista, joita pidin vieraina. 
Kokemus toistui tämän tutkimuksen aineistoja lukiessa. Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat 
kehät -malliin perehtyminen johti vierauden tunteen ymmärtämiseen uudella tavalla. 
Huomasin, että kokemukseni ovat sopusoinnussa mallin taustaoletusten kanssa: ristirii-
dat kuuluvat dynaamisten kehien luonteeseen.  Näistä ristiriidoista kertovat paitsi vas-
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takkaiset käsitykset, arvot ja mielipiteet, myös tunteet siitä, etten tunnista jotakin, mihin 
informantti yrittää viitata. Samalla tulen pitäneeksi yllä peräänkuuluttamaani herkkää 
huomaamista, kun pysähdyn reflektoimaan kummeksuvia ajatuksiani. ”Ihmettelevät 
silmät” (Jokinen & Juhila 1996, 45–46; Ojala 2010, 146–147) puntaroivat sitä, mitä edellä 
puolsin: kulttuurisen ja aiemmin hankitun [teoreettisen] tietämyksen hyödyntämistä. 
Kuten Ojala (2010, 103) tiivistää, tutkija on tutun ja tuntemattoman rajalla. 
Julkilausun myös sen, että olen feministi ja olen pohtinut sukupuolen tekemistä39, nai-
sena elämistä ja olemista, sanalla sanoen naista tai naiseutta. Tämä tausta on opastanut 
minut kyseenalaistamaan yhtenäisen naiskategorian oletuksen. Tutkija on aina vaarassa 
tehdä oletuksia tutkittaviensa elämien sisällöistä, mutta onko vaara erityinen vai ei tällai-
sessa tutkimuksessa, jossa tutkin naisena naisten aikuisuutta? Tutkimusprosessin mittaan 
kertyneiden kokemusten ja niiden reflektoimisen perusteella väitän, että vaara harhautua 
olettamaan erilaisia asioita on pienempi kuin tapauksessa, jossa lähestyisin tutkimusaihet-
ta, aikuisuutta, itselleni tuntemattomammasta näkökulmasta. Tiedän, ettei esimerkiksi 
sukupuoli tai ikä takaa pääsyä johonkin kulttuuriseen tietoon, jonka kaikki kaltaiseni 
jakaisivat vailla soraääniä. Toisin sanoen ollessani tutkittavieni kaltainen ja potiessani 
vieraudentunnetta aineistojeni äärellä voin aavistaa, että me kaikki koemme vierauden-
tunteita – emme ole samanlaisia, vaikka jaamme jotakin yhteistä.  En voi esimerkiksi 
tietää, millaista on olla äiti 2010-luvulla Pohjois-Karjalassa. Samaan aikaan voin tunnistaa 
laajempia teemoja ja ilmiöitä, jotka tunnen tutuiksi ja tässä mielessä omaan kulttuurisesti 
jaettua tietämystä siitä, millaista nuorehkon naisen elämä on nyky-Suomessa. (ks. Ojala 
2010, 103–104; Rastas 2009, 87–94.) Puurosen (2002, 301) sanoin jaan saman todellisuuden 
tutkittavieni kanssa, sillä olemme eläneet samaa yhteiskuntaelämää tiettynä ajankohtana 
Suomessa. 
Vaikka kirjoitan naisten aikuisuudesta ja ajattelen, että naisia yhdistävät monet tekijät, 
en pyri niputtamaan erilaisia feminiinisyyksiä yhteen40. Esimerkiksi feministisen tutki-
muksen keskeinen teoreetikko, Judith Butler (2006), esittää avointa naisen määrittelyä. 
Hän on vaatinut, että näkemys yhtenäisestä naisten kategoriasta tulisi murtaa. Butler 
toteaa naisen sosiaalisen sukupuolen määrittelyn olevan feministisen tutkimuksen piiris-
sä moninaista. Se voi olla esimerkiksi ”joukko suhteita” tai jokin merkitys, jonka keho saa 
ja jonka avulla se erotetaan toisista. Butler päätyy itse kirjoittamaan avoimesta yhteenliit-
tymästä. Ymmärrän hänen hakevan [naisen] avointa määrittelyä, jota ei tehdä en-
nen ”yhteenliittymän” muodostumista: ei oleteta, että on olemassa tietynlainen, yhtenäi-
nen naisen kategoria, johon vain tarpeen mukaan liitetään muita ominaisuuksia kuten 
esimerkiksi ikä. (Butler 2006, 56–60, 65–68.) 
Kosonen (1998) on pohtinut koulua ja koululiikuntaa feminiinisyyksien välisten ero-
jen korostajana. Kuten kaikki identiteetit ja identifikaatiot, naiseudetkin rakentuvat sosi-
aalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Samalla, kun erot piirtyvät paikoin voimak-
                                                     
39 Esimerkiksi kulttuurintutkimuksen pro gradu -tutkielmani liittyy sukupuolen esittämiseen (Laak-
konen 2011b). 
40 Pidän ”naisen kategoriaa” tarpeellisena tässä tutkimuksessa. Samoin toteaa ikäihmisten yliopistos-
sa opiskelevia naisia haastatellut Ojala (2010, 53–54, 94–95), joka muistuttaa sukupuolikategorioiden 
monimutkaisuudesta ja ihmisiä jakavista eroista, jotka vieläpä ilmenevät eri paikoissa ja tilanteissa 
eri tavoin.  
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kaammin – esimerkiksi koululiikunnassa – luovat yhteisesti jaetut tilanteet jotakin yhdis-
tävääkin naiseuksien välille. Yhtäältä on siis syytä muistaa, että ei ole yhtä naisen katego-
riaa, mutta toisaalta tulee pitää mielessä, kuinka paljon meillä on paljon yhteistä. Ajalli-
sen perspektiivin ottaminen mukaan tähän pohdintaan paljastaa ehkä hieman yllättäen, 
etteivät esimerkiksi naisten kohtaamat odotukset poikkea pohjimmiltaan eri vuosikym-
meninä tai edes -satoina (vrt. Beck & Beck-Gernsheim 1995, 29). Ennen eläneiden naisten 
ja nykynaisten kohtaamien rooli- ja muiden odotusten väliltä on löydettävissä paljonkin 
yhtäläisyyksiä. Kaarninen (1995) on tutkinut 20–30-luvun koulua tyttöjen näkökulmasta. 
Hän on todennut, että jo 20-luvulla naisen odotettiin olevan hyvä perheenemäntä ja am-
mattitaitoinen työntekijä, joka voi elättää itsensä ja lapsensa sekä olevan kunnon kansa-
lainen, jolla on innostusta ja kykyä osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.  (Kaarninen 
1995, 245.)  
Kaarnisen (1995) esittämä luettelo odotuksista on hyvin helppoa tunnistaa nykypäi-
vänäkin. Haastattelu- ja lehtiaineistojeni pohjalta täydentäisin 1920-luvun vaatimuslistaa 
estetisoitumisella ja kuluttajakansalaisuudella. Naisella on hoidettavanaan myös ruumis-
projektin taitava suunnittelu ja toteutus. Estetisoituminen koskettaa myös kotia ja sen 
sisustusta. Yhteiskunnallisten harrastusten oheen tai tilalle ovat tulleet liikunta- ja muut 
harrastukset sekä erilaiset huolet ympäristöstä.  Ideaali on sopivassa määrin ekohenkinen 
ja kätevä kierrättäjä, joka sisustaa kotinsa kauniiksi ja pitää huolta omasta ja perheensä 
terveydestä huolehtimalla siitä, että ruoka on turvallista ja ”puhdasta” sekä (kulloisten-
kin trendien mukaisesti) terveellistä. Samalla nainen pitää kehonsa kimmoisana ja nuo-
rekkaana. ”Hyvä perheenemäntä” ei kuulosta tämän päivän ihannenaiselta, mutta yhä 
mielissämme elää käsitys ahkerasta ja taitavasta äidistä, joka on huolehtivainen ja ehti-
väinen. Supermarjon ja muiden julkisuudessa esiintyvien hahmojen kaltaiset äitiyden ja 
naiseuden ikonit ovat myös seksuaalisesti viehättäviä, ja he ovat paitsi osaavia ostajia, 
myös ainakin ajatustensa tasolla tiedostavia kuluttajia.  




Löysin ja nimesin haastatteluaineistoista kuusi kulttuurista kerrostumaa, jotka abstrahoi-
vat ja kokoavat yhteen koodaustyön tuloksia ja temaattista luokittelua ja tulkintaa: 1) 
Aikuisuuden rajanveto ja merkkipaalut, 2) Pysähtyminen ja sitoutuminen, 3) Liikkuvuus 
ja avoimuus, 4) Aikuisuuden konkreettiset merkit 5) Aikuisen toimet ja tehtävät sekä 6) 
Aikuisen ajatusmaailma. Kuvio 4 esittää haastatteluaineistosta muodostamani kulttuuri-
set kerrostumat. 
 
Kuvio 4: Aikuisuuden kerrostumat haastattelupuheissa 
 
 
Vaikka kerrostumien sisällöt ovatkin hahmotettavissa näiden tarkastelujen kautta, on 
tärkeä huomata, että koodaukset ja temaattiset luokittelut ovat kankea tapa jäsentää ai-
neistoa. Haastattelupuheissa erilaiset ainekset limittyvät ja vuorottelevat; esimerkiksi 
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genvedolla. (Ks. koodaamisen haasteista Seale 1999, 154.) Kuitenkin etenen tulosluvuissa 
selkeyden vuoksi temaattisten kokonaisuuksien rajoja noudattaen. Kussakin alaluvussa 
on ”väliotsikoilla” eli lihavoiduilla teksteillä tuotu esiin, milloin käsittelen mitäkin tee-
moja eli koodeja ja temaattisia kokonaisuuksia. Näin lukijan on mahdollista seurata, 
miten etenen kerrostumien käsittelyssä. Jokaisen alaluvun alussa on myös taulukko, joka 
kuvaa, miten kerrostuma on rakennettu: teemoista (haastatteluaineisto) eli koodeista 
(lehtiaineisto) on muodostettu temaattisia kokonaisuuksia, jotka on sijoitettu kuuluviksi 
tiettyihin kerrostumiin. 
Kuusi kulttuurista kerrostumaa niiden sisään sijoitettuine temaattisine kokonaisuuk-
sineen vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, jota täsmentää kaksi alakysy-
mystä.41 Kysyn, millaisena elämänvaiheena haastateltavat pitävät aikuisuutta eli mitä 
aikuisuus tarkoittaa ja merkitsee nuorille aikuisille naisille. Vastaan tähän kysymykseen 
selvittämällä, mitä ovat aikuistumisen kriteerit ja millaisena naiset näkevät aikuisuuden. 
Viimeisenä mainitun kysymyksen voisi muotoilla myös toisin: millaisena elämänvaihee-
na he näkevät aikuisuutensa? Haastateltavat kertovat aikuisuudesta omien kokemusten-
sa kautta, mutta ajattelen heidän puhuvan myös yleisemmin aikuisuudesta. Tämän 
vuoksi tutkimuskysymys on muotoiltu edellä mainitulla tavalla enkä kysy erityisesti sitä, 
millaisena elämänvaiheena haastateltavat pitävät omaa aikuisuuttaan. Moore (2003) pai-
nottaa väitöstutkimuksessaan, ettei haastateltava puhu vain itsestään, eikä haastattelu-
puhe ole ainoastaan itsemäärittelyä tai omakohtaisen kokemuksen kuvailua. Se edustaa 
yleisempää kulttuurista käsitystä [aikuisten opiskelusta]. Moore tiivistää: "Kun haastatel-
tavat kertovat opiskelustaan, he samalla kertovat omaan kokemukseensa perustuen siitä, 
millaista on olla aikuinen opiskelija suomalaisessa yliopistossa." (Moore 2003, 105–106.) 
Tämän tutkimuksen kontekstissa nainen puhuu tietynikäisenä naisena elämisestä kuvail-
lessaan omia kokemuksiaan ja käsityksiään. 
 
 
5.1 MITÄ OVAT AIKUISTUMISEN KRITEERIT HAASTATTELUAINEIS-
TOSSA? 
 
Nimeämäni temaattiset kokonaisuudet ja kulttuuriset kerrostumat vastaavat sisällöllisesti 
hyvin paljon Nuginin (2010) nimeämiä aikuisuuden piirteitä. Analysoituaan laajan nuo-
rilta aikuisilta kerätyn kirjoitelma-aineiston hän totesi, että virolaiset nuoret liittävät ai-
kuisuuteen ensinnäkin vastuun ja riippumattomuuden. Aikuisuus on heille myös häm-
mennystä, epäselvyyttä ja tylsyyttä. Kirjoitelmissa kuvattiin, että aikuinen on henkisesti 
kypsä käytyään läpi psykologisen kehityskulun. Aikuisuuteen sisältyy vapautta ja mah-
dollisuuksia, jotka voivat näyttäytyä niin iloisina kuin pelottavinakin. Aikuisuus on myös 
sosiaalista kypsyyttä eli kykyä vastata yhteiskunnan odotuksiin. Nuorten mukaan aikui-
suuteen liittyy lisäksi roolisiirtymiä, esimerkiksi siirtymä työelämään. (Nugin 2010.) Oma 
                                                     
41 Aineiston temaattinen luokittelu on näin ollen myös aineiston järjestämistä: vastaan tiettyihin 
tutkimuskysymyksiin tietyillä osilla tietyntyyppistä aineistoa. Lisäksi tapani käyttää aineistoja vaih-
tuu tutkimuksen ja päättelyn edetessä. Aluksi käytän aineistoja melko erikseen, sitten vertailen niitä 
keskenään ja lopuksi vielä pohdin ja abstrahoin aineistoista tehtyjä päätelmiä.  
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jaotteluni on temaattisesti erilainen. Nimeämäni koodit ja temaattiset kokonaisuudet ovat 
niin konkreettisia kuin abstraktejakin eli ”henkisiä” asioita. Kuten myös Nugin (2008; 
2010) on todennut, käsin kosketeltavat asiat, muun muassa arkiset esineet ja muut han-
kinnat, ovat sidoksissa ajatuksiin, tunteisiin ja kokemuksiin. Tehdessäni teemoittelua en 
rajannut muodostuvia kokonaisuuksia pohtimalla, ovatko jotkin teemat yhteismitallisia 
siten, että ne ovat esimerkiksi yhtä konkreettisia.  
 
5.1.1 Aikuisuuden rajanveto ja merkkipaalut 
Haastattelutilanteet etenivät teemarunkoa (liite 3) noudatellen. Litteraatioon liittyvät 
merkinnät ja tapani osoittaa esimerkiksi epäselvä osuus olen selostanut liitteessä 5. Aloi-
tin varsinaisen haastattelun taustatietolomakkeen (liite 4) täyttämisen ja lyhyen jutuste-
lun jälkeen toteamalla, että aiheenani on aikuisuus. Tässä yhteydessä mainitsin ennakko-
tietoa sisältäneen sähköpostiviestin, jonka olin lähettänyt sopiakseni haastatteluajasta. 
Liki jokainen haastattelu käynnistyi lyhyellä kysymykselläni koskien haastateltavan 
aikuisuutta: ”Oletko aikuinen?”. Esimerkiksi Essi42 ei ollut saanut juurikaan taustatietoa 
tutkimuksestani, sillä hän oli saanut vinkin haastattelusta puhelimitse sukulaiseltaan. 
 
ERJA: Joo, eli siis mä oon tekemässä väitöstä, jonka aiheena on aikuisuus.  
ESSI: Joo. 
ERJA: Ja tota. Mä voin vaikka lopuks kertoo vähän enemmänkin, et mitä mä oon 
tekemässä, mutta, mutta siis. Naisen aikuisuus mulla on semmosena niinku 
teemana.  
ESSI: Joo.  
ERJA: Ja tota. Siitä mä voisin varmaan alottaa, että ooksä aikuinen? 
 
Haastateltavat vastasivat kysymykseen joko myöntäen tai kieltäen. He saattoivat pohtia, 
ovatko nuoria, nuoria aikuisia tai aikuisia. Yksi haastateltava määritteli itsensä keski-
ikäiseksi. Tämän jälkeen he alkoivat selittää ja perustella vastaustaan eri tavoin. Näihin 
perusteluihin palattiin haastatteluiden mittaan. Muutama haastateltava mainitsi mietti-
neensä kysymystä ja siihen sopivaa vastausta jo ennakolta, vaikka en maininnutkaan 
kysymystä aikuiseksi määrittymisestä tai määrittämisestä esimerkiksi kutsuksi tarkoite-
tussa sähköpostiviestissä. 
 
ERJA: Joo. Joo. Ja sen verran mä kerroin, et mun aiheena on aikuisuus. 
RITVA: Joo.  
ERJA: [?] tota. Sil mä voisin [varmaa] alottaa. Ooksä aikuinen? 
RITVA: Olen. 
ERJA: Joo. Mistä sä tiedät, että sä oot aikuinen? 
RITVA: Itse asiassa mie just mietin tossa tullessa, että, et kun, tiesin, et aiheena 
on aikuisuus, että millon minusta tuli aikuinen. - - 
 
Tämäntyyppiset pohdinnat aikuisuudesta sijoittuvat aikuisuuden rajanvedoksi ja merkkipaa-
luiksi. Kyseisen kerrostuman sisään asettuvat puheet oman aikuisuuden saavuttamisesta 
                                                     
42 Haastatellut ja heidän pseudonyyminsa  on esitelty liitteessä 1. 
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tai kieltämisestä, nuoruuden ja aikuisuuden erottelusta. Samalle kerrostumalle kuuluu 
laaja joukko erilaisia teemoja koskien aikuisuuden merkkipaalujen ohittamista sosiaali-
sesti määritellyssä aikataulussa (ks. Ruoppila 1995, 290). Taulukko 5 tiivistää, millaisia 
temaattisia kokonaisuuksia ja niiden sisään sijoittuvia teemoja eli ”koodeja” kerrostuma 
sisältää. Teemoittelua ja koodausta on esitelty myös liitteessä 6. 
 





Aikuisuus aikuisuus: aikuiseksi, nuoreksi tai muuksi määrittyminen 
Ikä ikä: ikävuodet 
Aikuisuuden merkkipaalut 
merkkipaalut: kaikki saavutettava yhtä aikaa, nopeasti 
merkkipaalut: lapset 
merkkipaalut: lapset eivät aikuisuuden ehto 
merkkipaalut: naimisiinmeno ei toiveena, ei pakollista 
merkkipaalut: "kaikki on jo täytetty" 
merkkipaalut: omat ja yhteiskunnan odotukset  
merkkipaalut: parisuhde, yhteenmuutto, avioliitto 
Huolet huolet: ei parisuhdetta 
Odotukset 
odotukset: muilta tulevat odotukset koskien (vakituista) työtä 
odotukset: muilta tulevat odotukset koskien parisuhdetta 
odotukset: muilta tulevat odotukset lasten saamista koskien 
 
 
Nuori vai aikuinen -pohdinta avasi yksilöhaastattelutilanteet. Kysyin jokaisen yksilö-
haastattelun ensimmäisenä kysymyksenä, onko haastateltava aikuinen. Kukaan haasta-
teltavista ei osoittanut hämmennystään kysymyksen edessä, vaan naiset lähtivät pohti-
maan myöntävän tai kieltävän vastauksen jälkeen omaa määrittymistään aikuiseksi, 
nuoreksi tai joksikin muuksi. He siis löysivät nopeasti kategoriajoukkoja, joihin asettaa 
itsensä. Lapsi vai aikuinen -vertailua haastateltavat eivät tehneet, vaan nuoruus ja aikui-
suus olivat kaksi poolia, joihin tai joiden väliin haastateltavat sijoittivat itsensä (vrt. Nu-
gin 2008, 195; Nugin 2010, 45). Edelleen he lähtivät jopa ilman tarkentavaa kysymystä 
luettelemaan erilaisia perusteita aikuisuudelleen tai nuoruudelleen. Muun muassa ikä, 
virka tai oma henkinen kokemus olivat merkkejä aikuisuudesta. Vastaavasti omaa nuo-
ruutta tai aikuisuuden ja nuoruuden välivaiheessa elämistä määritettiin negaatioiden 
kautta. 
 
HELMI: N- oon mä miettiny tätä. Oon tietyllä tavalla, mutta sit sen, jos aikui-
suus ajatellaan jotenkin tylsänä elämänvaiheena, niin en. Joku sano joskus että: 
”Aikuinen on sellanen, joka uskaltaa olla vähän lapsi.” Mä oon ehkä sellanen ai-
kuinen, että niinkun et jos kyl mä niinku  siinä mieles aikuinen,  että otan vas-
tuuta ja niinkun no ajattelen fiksummin kun kymmenen vuotta sitten. [Naurah-
taa] ja muutenkin näin niinku et ehkä niinku on kasvanu ja silleen, mutta. En tii-
jä, onko aikuinen sellanen niinkun, niin, sillon, sillon jännä kaiku sillä aikuisuu-
della tai vähän sellanen negatiivinenki kaiku.  
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JENNI: No kyl mie nyt jo koen olevani. Kyllä. Kyllä, että tuota, kyl se niinku, 
kun mennään kolmenkympin yli, niin kyl selkeesti rupee niinku. Miun mielestä 
niinkun asioihin suhtautuminen rupee muuttumaan ja-ja ehkä jo siinä, kyl siinä 
tunnistaa, tunnistaa niinku it-, itsessään, tekee semmosta itsetutkimusta varmas-
ti niinku. Ja toki ennen sitäkin, mutta. Mutta tota, ky-, kyl mie joo, kyllä mie ko-
en olevani. Joo. Ja hyvä sellanen. [Naurua.] Joo. 
 
Kategoriat nuori ja aikuinen koettiin kuitenkin kapeiksi, mistä kertoo naisten halu kehi-
tellä esimerkiksi näiden väliin sijoittuvia luokkia kuten ”nuori aikuinen” (ks. Woodward 
1989, 120). Jotkut haastateltavista välttelivät aikuiseksi määrittymistä, sillä sanana ”aikui-
nen” kantaa negatiivisia konnotaatioita. Haastateltavat tunnistivat nämä mielleyhtymät 
ja halusivat tehdä eroa itsensä ja ”aikuisten” välillä. Myöskään nuoreksi määrittyminen ei 
ole ongelmatonta. (Ks. Hoikkala 1993, 29–30; Nugin 2008, 194.) Esimerkiksi Auri totesi, 
että hän haluaisi olla sekä aikuinen että nuori. Silja paikansi itsensä aikuisuuden ja nuo-
ruuden välimaastoon.43 
 
AURI: - - mutta sitte kun joku pitäs niinku, että jos mun pitäs määritellä, että 
mikä mä oon, niin sitte, nii sit se on hankalaa. Et onko nuori vai aikuinen. Niin 
sit ku en haluu vielä olla ihan, en halua enää kumpaakaan olla [si-] vaan ehdot-
tomasti.   
 
SILJA: No nuori vai aikuinen? No ehkä mä oon pikkasen enemmän aikuinen 
mutta kuitenkin nuorikin jollain tavalla. Semmonen vähän niinku yli, vähän 
semmonen elähtänyt nuori niinku [naurua] tai siis silleen niinku että tavallaan 
kyllä nuori, nuorikin mutta aikuinenkin, että vähän semmonen, ei nyt oo ihan 
selvää, että kumpi nyt täysin o[o]n niinku.  
 
Luen Siljan lausumaa niin, että hän haluaa pitää kiinni nuoruudestaan, vaikka on jo siir-
tynyt aikuisuutta kohti. On hyvä olla molempia, sekä nuori että aikuinen. Elähtäminen 
tuo mieleen pilaantumisen, ajan mittaan hiljalleen tapahtuvan prosessin. Ajan kulkua ei 
voi estää ja on väistämätöntä, että vuosia kertyy. Silti moni haastateltavista halusi määri-
tellä itseään juuri Aurin ja Siljan tapaan. Gordonin ja Lahelman (2004, 84) tulkinnan mu-
kaan nuoret naiset ovat ristiriitaisessa tilanteessa kartellessaan sekä aikuisuutta että lap-
suutta. Myös Nugin (2008) on todennut samanlaisen kaksijakoisuuden omien haastatel-
taviensa kokemuksissa ja määrityksissä. Yksilö on voinut saavuttaa aikuisuuden [statuk-
sen], mutta ei ole silti täysin aikuinen. (Nugin 2008, 195.) Hän saattaa olla joltakin osin 
aikuinen, toisissa asioissa jotakin muuta (Kelhä 2005, 200).  
Ikävuodet. Edellä siteeraamani Jennin kokemus kolmenkympin ylittämisestä liittää 
iän ja kuluvat vuodet aikuisuuden alkamiseen. Jotkin haastateltavista olivat kuitenkin 
pikemminkin hämmentyneitä omasta iästään, jolloin koettu ikä ja kronologinen ikä eivät 
                                                     
43 Haastateltavien vastaukset edustavat hyvin samantyyppistä puntarointia kuin esimerkiksi Blatte-
rerin (2007b, 86–87) sekä Holdsworthin ja Morganin (2005, 110–111) ja Hutsonin ja Jenkinsin (1989, 
146) haastattelemien henkilöiden pohdiskelut, kun heiltä kysyttiin, kokevatko he olevansa lapsia, 
nuoria, aikuisia vai jotakin muuta. Sellaisilla ilmaisuilla kuin ”sanoisinpa ehkä” ja ”enemmän nuori 
kuin” asetutaan tarjottujen kategorioiden reunamille tai väliin. 
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kohtaa. Vuodet ovat vain kuluneet tai humahtaneet ohi. Jokin ulkopuolinen seikka, vaik-
kapa vakuutusyhtiön kirje, voi herättää huomaamaan oman kronologisen iän. Havahtu-
minen on seurausta siitä, että kokemus omasta iästä ei ”loksahda yksiin institutionaalis-
ten järjestysten kanssa” (Ojala 2010, 62). 
 
ERJA: Ooksä aikuinen? 
KIKKA: [Huvittuneena] no siis se sana on ihan hirveetä siis tai siis silleen niinku. 
En mie mielestäni ole! Sillä tavalla aikuinen ja sitten joku kys-, kysytään, että, et-
tä niinku ”aikuisia taloudessa”, niin, apua en mie oo aikuinen. Et tavallaan ei oo 
silleen niinku kerinny aatella koko asiaa, et se on vaan niinku humahtanu ne 
vuodet siitä. 
 
ERJA: Joo. Tota, mm, onks se sitte, ooksä sitte nuori vai? 
KIKKA: Nuori aikuinen ehkä, vaikka kohta on niinku, lähestyy kolmeekymmen-
tä, niin en nyt tiiä, mutta nuori aikuinen ja mun mielestä se on niinku määritte-
lyki, että johonki tiettyyn asti oot nuori [lyhyt tauko] aikuinen. Tosin no, mulla oli 
[mainitsee yrityksen] Y:n vakuutus ja se oli nuorisovakuutus, niin sen loppuu, si-
nä vuonna, kun täyttää kakskytkaheksan elikkä [naurahdellen] mulla loppuu nyt 
se, se muuttuu sit vielä niinku normaaliks aikuisen ihmisen vakuutukseks, niin 
sit se tavallaan, siinäkin [minusta?] tulee semmonen raja jo vastaan, että nytten 
mä olen jo aikuinen. 
 
Perustelin tekemääni ikärajausta eli 25–35-vuotiaiden haastattelemista muun muassa 
siten, että nämä naiset eivät ole enää nuoria, mutta eivät keski-ikäisiäkään.  Yksi haasta-
teltava tosin määritteli itsensä keski-ikäiseksi. Rajaukseni määrittämät ikävuodet asettui-
vat haastateltavienkin mielessä jonkinlaiseksi välitilaksi, elämänvaiheeksi nuoruuden ja 
jonkin muun välillä. Ritva luonnehti mainittujen ikävuosien puoliväliin sijoittuvaa kol-
mekymppisen naisen olemusta:  
 
RITVA: - - Ei olla enää ihan teinejä, mut kuitenki niinku toisaas- elämä on vielä 
eessä. Pitkälti, että. Nii. Mielenkiintonen ikä tää kolmekymmentä. Kun miettii, 
että kakskymppisenä sitä ollaan vielä ihan aika kakaroita. - - 
 
Erityisen kiinnostavana pidin Veeran tekemää havaintoa siitä, kuinka tämän ikäiselle 
naiselle ei ole oikein sopivaa sanaakaan. 
 
ERJA: Onks sulle koskaan vielä sanottu, et täti, ”annapa tädille *?+” - 
VEERA: On, joo. Minusta tuntuu, että sitä sanottiin jo sillon lukioiässä, että lap-
sil-, lapsille sanottiin vaan, että täti. Sillon se tuntu vaan siltä, että no okei, sen 
takia sanotaan täti, kun. Ei ehkä sanota, ei osata enää sanoa [epäröiden] tyttö. Että 
tytö[i]stä tullaan heti suoraan tädeiksi. Sitten siinä välissä, koska. 
ERJA: Mm. Jännä.  
VEERA: Niin. 
ERJA: [Päällekkäistä puhetta] pitäs olla semmonen - 
VEERA: Ei semmosta välimuotoo oo olemassakaan, että mikä ois tytön ja tädin 
välissä. 
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ERJA: Mm. Joo hyvä havainto, suomen kielessä on tässä nyt puute.  
VEERA: Siinä on puute, ei ole niinku. 
 
Ryhmäkeskustelussa otin esille tämän havainnon ja kysyin, mitä on tytön tai teinin ja 
tädin välissä. Janna vastasi pohdintaani kertomalla, että hän oli juuri vastikään valitellut 
kumppanilleen, että häntä täditeltiin jossakin tilanteessa. Kumppani oli hieman tuhahta-
en tokaissut Jannan valittaneen muutama päivä aiemmin, että hän oli tullut tytötellyksi. 
Täti-sanan todettiin keskustelussa olevan hieman pakon edessä käytetty ilmaus, sillä 
muutakaan ei ole. Jos naista ei voi puhutella tittelillä, esimerkiksi ”opettaja”, täti jää aino-
aksi vaihtoehdoksi. Esimerkiksi nainen-sanaa ei voi käyttää. ”Hei nainen, tulehan sinä 
sieltä”, mallinsi Tanja ryhmäkeskustelussa ja sai aikaan naurahtelua. Ryhmäkeskustelus-
sa mainittiin myös esimerkkejä täti-päätteisistä titteleistä, esimerkkinä hoitotäti. Yksilö-
haastattelussaan Auri mainitsi kassatädin.  
 
ERJA: Onks sua sanottu jo tädiks? 
AURI: [Venyttäen, hieman painottaen] on. 
ERJA: ”Avaa tädille ovi, päästä täti tosta.” 
AURI: Joo, on, se on kamalaa. Mut se, mutta mä jouvuin tottumaan siihen jo 
kauan aikaa sitten, koska mä olin kassalla töissä. Vähän sen jälkeen kun mä olin 
parikymppisenä kaupan kassalla, niin sittenhän mä olin ”kassatäti”. 
 
Hain ryhmäkeskustelussa esittämälläni pohdinnalla ja kysymyksilläni kuitenkin jotakin 
syvempää pohdiskelua kuin puhuttelun hankaluuteen liittyviä ajatuksia. Toivoin naisten 
miettivän, mitä he ovat, kun tai jos he ovat teinin ja tädin välillä. Kukaan ei kuitenkaan 
lähtenyt pohtimaan asiaa ainakaan ääneen. Kysymys on vaikea ja sen voisi sanoa kiteyt-
tävän jotakin olennaista koko tutkimuksestani. Liikumme epämääräisessä maastossa, kun 
puhumme aikuisuudesta ennen keski-ikää ja vanhuutta, mutta ajanjaksosta lapsuus- ja 
teinivuosien jälkeen44. 
Täti on sanana hankalasti lähestyttävä. Se on konnotaatioiltaan moninainen, mutta 
yhtä lailla sanat teini ja nuori ovat ”epämääräisiä”. Näiden kahden ilmauksen välillä on 
kuitenkin selkeä sävyero, joka on helppo havaita yksinkertaisen esimerkin avulla. Jos 
henkilö toteaa, että hän tuntee itsensä teiniksi, on kyseessä lapsellinen ja hieman hävettä-
väkin tunnetila. Kun henkilö tuntee itsensä nuoreksi, mielleyhtymä on myönteinen ja 
nuoruuden ihailuun kiinnittyvä. 
Kysyin haastateltavilta, tuntuiko jokin tietty ikä merkitykselliseltä aikuisuuden saa-
vuttamisen suhteen. Vastaukset olivat yleensä epäröiviä, eikä esimerkiksi 18-
vuotissyntymäpäivän viettämistä pidetty oman aikuisuuden merkkinä, vaikka täysi-
ikäisyyden saavuttaminen mainittiin pohdittaessa aikuisuuden määrittelyä. Haastatelta-
vat eivät pitäneet ikää ainakaan yksiselitteisenä aikuisuuden mittarina. Tulkintani on, 
että aikuisuuden ja nuoruuden rajaa piirretään sosiaalisia mittapuita käyttäen. Aapola 
(2002) ja Nugin (2008, 192) ovat päätyneet samanlaisiin ajatuksiin: ikä on kontekstuaali-
nen ilmiö eli vaikka iällä numeroissa mitattuna on tärkeä merkitys, ratkaisevampaa on 
                                                     
44 Filanderin (2001, 59) mukaan aikuisuus on nykyisin epäselvä, määrittelemätön ”keski-iän väli-
maasto” nuoruuden ja vanhuuden välillä. 
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sosiaalinen ja yksilöllinen iän määrittely. Esimerkiksi Janna tarkastelee aikuisuuttaan 
vähemmän oman kronologisen ikänsä kautta. Hänelle merkityksellisempiä ovat kaverei-
den elämäntapahtumat, joihin hän voi peilata ja verrata itseään ja elämäänsä. 
 
ERJA: Joo. Sä oot täyttäny kakskytviis. Oliks kakskytviisvuotissynttärit, muis-
taks sä, oliks ne semmonen, et vitsit, nyt aikuisuus lähestyy tai oliks kaheksan-
toista tai? 
JANNA: Mmh. No kaheksatoist varmaan ehkä oli semmonen ja kyl sillon niin-
ku, kylhän sitä silleen niinku. Sillai ainakin kuvitteli olevasa kovin niinku vanha 
ja fiksu ja tietäväinen. Mut ei miulle ei oikeestaan kaksviis ollu mikään semmo-
nen, miust tuntuu, et ehkä nyt niinku viime [mainitsee syntymäkuukautensa] kuus-
sa se kakskuus oli jotenkin ehkä enemmän semmonen, ku sit jotenki, kun meni 
sen kahenviien toiselle puolelle, niin se rupes tuntuu, et siinon lähempän oikeest 
kolmeekymmentä kun kahtakymmentä. Niin sillon niinku mietti kauheest sitä, 
että, et ku, et niinku. Ja niinku viimesen parin vuojen aikana just omat kaverit on 
just ostanu taloja ja. S- niinku tällasta, niin sit niinku, s-, se on jotenki semmonen, 
mikä ehkä on sit. Enemmän herättäny ku varsinaiset niinku syntymäpäivät, mut 
semmonen just ku niinku kaverit rupee ostamaan taloja ja menemään naimisiin 
ja hankkimaan lapsia, niin siin, siin ehkä niinku miettii enemmän sitä. 
 
Schaie ja Willis (1996) kokoavat yhteen erilaisia tapoja teoretisoida ikää ja luettelevat 
kronologisen iän ohella biologisen, sosiaalisen ja psykologisen iän.  Näillä ikämääreillä 
voidaan sijoittaa yksilö tiettyyn kohtaan elämänkulkuaan, tiettyyn hetkelliseen pisteeseen 
oman elämänsä janalla. Biologinen ikä viittaa biologisiin ja fysiologisiin faktoihin. Se 
kertoo, paljonko vuosia on janalla jäljellä eli tarkastelun kohteena on yksilön odotettu 
elinikä. Sosiaalinen ikä on suhteellinen siten, että yksilön saavuttamia positioita verrataan 
muiden saavuttamiin asioihin. Psykologinen ikä kertoo yksilön mentaalisista kyvyistä, 
hänen motoriikastaan, älystään, oppimiskyvystään, asenteistaan ja niin edelleen. (Schaie 
& Willis 1996, 23.) 
Aapola (1999) on taas erotellut kronologisen, institutionaalisen, sosiaalisen, kehityk-
sellisen ja ruumiillisen iän45. Näiden ohella ikää voidaan tarkastella kokemuksellisena, 
persoonallisena ja subjektiivisena sekä funktionaalisena, rituaalisena ja symbolisena ikä-
nä. Funktionaalinen ikä viittaa kyvykkyyteen ja taitojen hallintaan. Ikärituaaleja ei Suo-
messa ole nykyisin juurikaan, mutta edelleen esimerkiksi rippikoulun käymistä tai yliop-
pilaskirjoituksia voi pitää jonkinlaisina siirtymäriitteinä. Ensimmäisenä mainittu krono-
loginen ikä on tietyllä tapaa faktuaalinen seikka, mutta se kantaa mukanaan paljon mer-
kityksiä ja toimii erottelun välineenä. Tietynikäinen ihminen on oikeutettu tiettyihin 
asioihin ja hän on toisaalta myös velvollinen kantamaan vastuuta teoistaan. (Aapola 1999, 
227–228, 246–247). ”Täysi-ikäinen” ilmentää jo sanana täydeksi, valmiiksi tulemista. 18. 
syntymäpäivän viettäminen herätti haastateltavien mielissä lähinnä muistoja baarikäyn-
                                                     
45 Kehityksellisestä iästä puhuttiin muun muassa henkisenä kasvuna, ja näitä ajatuksia esittelen 
jäljempänä. Ruumiillista ikää koskevat lausumat sijoittuvat konkreettisten merkkien joukkoon. (Ks. 
Aapola 1999, 227.) 
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tien alkamisesta ja luvallisesta alkoholin ostamisesta. Lasten ja aikuisten juomat ovatkin 
tyypillinen esimerkki symbolisista ikämerkityksistä (Aapola 1999, 251). 
Esimerkiksi Aurille 18. ikävuosi on ”- - tietysti tällänen lakisääteinen tai siis semmo-
nen lakisääteinen ikä, täysi-ikäisyys”, mutta se ei ”vielä määritä sitä, että ois aikuinen, jos 
täyttää kaheksantoista”. Muiden silmissä ja eritoten yhteiskunnan ja lain edessä 18. ikä-
vuosi on kuitenkin tärkeä. Institutionaalinen ikä viittaakin standardoituihin iän määri-
tyksiin, joita käyttävät erilaiset instituutiot, esimerkiksi juuri oikeuslaitos. Sosiaalinen ikä 
on sekin luokittelun väline, mutta erottelu tapahtuu epävirallisesti, ihmisten välisissä 
kohtaamisissa. (Aapola 1999, 231–234.)  
25-vuotissyntymäpäivä vaikutti olleen haastatelluille 18-vuotissyntymäpäivää merki-
tyksellisempi. Helmi päätti 25-vuotiaana hankkia pitkään harkitsemansa tatuoinnin. 
Samainen syntymäpäivä oli jäänyt hänelle mieleen myös siksi, että tuohon ikävuoteen oli 
liitetty teininä lupaus auttaa ystävä naimisiin tarjoutumalla kumppaniksi. 25-vuotias oli 
vaikuttanut teini-ikäisten silmissä niin vanhalta, että tuolloin täytyisi jo olla naimisissa ja 
ainoaksi toivoksi oli ajateltu ystävää. Jos kukaan ei olisi kelpuuttanut puolisoksi tuohon 
mennessä, ei puolisoa tulisi löytymään koskaan muulla tavalla. Lupaus oli kuitenkin 
muuttunut naurettavaksi.  
Ikävuosien merkitys oli muuttunut muillekin haastateltaville vuosien kertyessä. Kes-
kustelua herättivät muun muassa muistelut omista isoveljistä ja -siskoista, jotka näyttivät 
lapsen silmissä jo lukioikäisinä aikuisilta. Paula oli huomannut, että oma 30 vuoden ikä 
tuntuikin vielä nuoren iältä, kun sen ohitti itse. Hän tuumi, että vielä nelikymppisenäkin 
hän tulee olemaan ”tavallaan nuori”. Aapolan (1999) luokittelussa kokemuksellinen ikä, 
niin sanotusti relationaalinen ikä, tarkoittaa ihmisen kokemusta iästään. Relationaalisuus 
viittaa siihen, kuinka ihminen vertailee itseään muihin. (Aapola 1999, 242–243.) 
 
PAULA: Mutta tuota itse asiassa tähän, tähän tematiikkaan [naurahdus] liittyen 
just niin mä muistan, kun mä sillon kaksvitosena ajattelin, et niin, että no, enhän 
minä nyt, [äh] viiden vuoden päästä, että enhän minä oo vasta ku[n] kolme-
kymppinen, että minähän oon ihan nuori, vielä niinku et sillon kaksvitosena 
ajatteli, et no ei se kolmekymmentä oo paljon ja nyt mä tajusin tuossa muutama 
päivä sitten, et mä aattelin, että no, kymmenen vuoden päästä, et enhän mä oo 
vasta ku nelikymppinen, että, et, e-, eihän se, et, e-, sehän on [hieman naurahtaen] 
niinku nuori ihminen vielä.  - - 
 
Toisaalta Paulalle tuli 25 vuoden iässä mieleen jo lähestyvä 30-vuotispäivä.  
 
PAULA: Kyllä sitten varmaan sitten niinku joskus kaksvitosena tai sillä tavalla, 
niin si-, si-, sillon niinku alko kokee, että nuoruus on niinku ikään kuin jo niinku 
jäämässä taakse, et varmaan. Ellei ollu sit kakskytseittämän, et sillon niinku oi-
valsi, että olen kolmekymppinen enkä kaksikymppinen enää, et varmaan. Ka-
henviijen, kahenseittämän hujakkeilla niin, sillon on niinku jo kokenu tosiaanki 
olevansa aikuinen. [Mu?] mä oon ollu työelämässäkin niin pitkään, että mä oon 
alottanu jo yheksäntoistavuotiaana niinku työt ja sitten opiskelut vasta - - kaks-
kytneljä, kakskytviisvuotiaana. 
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Kuitenkin vielä 30-vuotissyntymäpäivänsä alla Paula oli ”heittänyt” töissä, että häntä 
koskee edelleen nuorisolaki. Ikävuodet ja aikuisuus eivät ole yksiselitteinen pari Paulan 
puheissa. Vielä ristiriitaisempi oli Aurin esittämä kokemus. Auri kertoi törmänneensä 
opinnoissaan kasvatuspsykologian teorioihin, joissa 25. ikävuoteen liitetään aikuistumi-
nen. Hänessä nuo tekstit herättivät lievää kauhistusta. 
 
ERJA: Se oli jossain kasvatuspsykologian kirjassa? 
AURI: Jossain semmosessa joo. Kakskytviis tai silleen. [Kauhistunutta esittäen:] 
”Aa, mä en oo nuori enää must on tullu aikuinen!” Ja sit mä en ite halunnu, tai 
siis, et jotenki, kun mä koin, että mun elämä on vielä niin silleen jäsentymätöntä 
siinä vaiheessa, [että] ei voinu niinku ajatella, että on vielä täysin aikuinen.  
 
Haastatteluaineisto kertoo oman kokemuksen aikuisuudesta tai ei-aikuisuudesta olevan 
ikävuosia tärkeämpi ”mittari”. Ikä on toisaalta selkeä, numeerinen asia, mutta toisaalta 
esimerkiksi siitä, mikä on sopivaa tietyn ikäiselle ihmiselle (ehkäpä eritoten naiselle) tai 
mitä tietynikäiseltä ihmiseltä odotetaan, käydään jatkuvaa neuvottelua. Seksuaalisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä määrittelyt sopivuudesta ovat erityisen vakavan pohdinnan 
kohteena. Pidin hieman yllättävänä, ettei seksistä, esimerkiksi ”ekasta kerrasta” tai va-
kiintuneemmista parisuhteista, keskusteltu haastattelutilanteissa laisinkaan. Nuoruuden 
ja aikuisuuden rajalla olevista muista asioista naiset esittivät mainintoja. Esimerkiksi 
ajokortti ja baareihin pääsy mainittiin nuoruuteen liittyvinä muistoina.  
Omat ja yhteiskunnan odotukset. Stereotyyppiset aikuisuuden merkit olivat tuttuja 
kaikille haastateltaville ja he tunnistivat sujuvasti normatiiviset merkkipaalut. Aikuisuu-
teen liittyvät haastatteluaineistossa talot, parisuhteet ja autot. Esimerkiksi Janna luetteli 
sekä miehen että naisen aikuisuuden merkkipaaluiksi: ”semmoset vakituisemmat työt ja 
vakituinen parisuhde, perhe. Oma asunto.”  Haastateltavat vertasivat ”saavutuksiaan” eli 
edellä mainittuja asioita ikävuosiinsa.  
 
ELLA: Niin kun et, mie en tiedä, et kai mie ehkä haluisin, et miul ois niinku joku 
ammatti tai työ, et mie oisin töissä jo, et se ois aika iso juttu. Ja sitten toisaalta 
taas mietityttää se, että mitä siihen ois pitäny saavuttaa. Minusta tuntuu niinku 
että ympäröivät ihmiset odottaa, että jos sie oot täyttäny tietyn verran, et siulla 
pittää olla tiettyjä asioita. Ja sitte sie et it-, itse tiedä, haluutko sie niitä tai et mitä 
sie haluut ees. 
 
VEERA: Kai se on osittain sitä ja yhteiskunta. Odottaa, että sitten kun oot tietyn 
ikänen, niin sulla on jo [lallattaen] työpaikkaa, lapsia, olet naimisissa, sullon 
omistusasunto [naurahtaa hieman]. Sellasia juttuja. 
ERJA: Minkä ikäseltä niitä odotetaan? 
VEERA: Ehkä nyky-yhteiskunta oottaa niitä noin kolmekymppiseltä. Että ennen 
se on varmaan ollu vähän nuorempi se. Tai niinku alempi se ikä. Mutta nyt, kun 
opiskellaan pitempään ja. Lapsia hankitaan vanhempana. Niin sitten se on var-
maan noussu. 
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Tällaisten yksilöhaastattelukatkelmien vuoksi kysyin ryhmäkeskustelussa naisilta, ovat-
ko he ajatelleet, että jossakin tietyssä iässä ”pitäisi” olla esimerkiksi puoliso tai lapsia. 
Kukaan ei tarttunut erityisen napakasti aiheeseen, mutta Meri totesi, että viranomaiset 
ovat katsoneet tehtäväkseen määritellä tällaisia ikänormeja. Lapsen, ei siis vain äidin, 
terveydellisiin syihin nojaten voidaan esittää tiettyjä ikävuosia, joihin mennessä lapset 
tulisi hankkia. Silja muisteli esimerkkiä, joka valaisee sitä, kuinka moninaisia syyt lasten 
hankkimisen lykkäämiselle voivat olla. 
 
MERI (ryhmäkeskustelussa): Ainaki selvästi noi terveysviranomaiset katsoo 
asiakseen määritellä, jonkun iän, et millon pitäs, millon [o] ainakin kannattais 
tehä niit lapsii, jos aikoo. Kyllä mä sitä niinku oon kuullu myös niinku tämmö-
sessä, [hakee sanoja] tämmösessä kansankielisessä puheessa, yleisissä puheissa, 
että jos joku vaikka ilmottaa olevansa raskaana, niin sitten "no se on, alkaakin ol-
la viimenen aika saada terveitä lapsia". Et sillee ei nyt tietenkään kenellekään 
suoraan sanota, mutta takana puhutaan: "No se kyllä, ei se nyt ihme oo, että se 
alkaa olla viimeset hetket, jos meinaa terveitä lapsia saada." Että sitten, olevi-
naan niinku sillä perustellaan että, että riskit saada sitten joku. 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): Sit se ois semmonen enssijanen hoivattava, mikä 
pitäs niinku naisen hankkii niin on se lapsi, että sitte jos lemmikin tai tämmösen 
jonku muun tai jonku, niin se ei oikein oo niin hyvä sitten. Tai joku terveyden-
hoitaja, minä en muista missä lehessä se oli ku sitä päivitteli, että kun pariskun-
nat hankkii koiria ja kissoja ja muita, että, [hymyillen] hankkisivat lapsia, että. - - 
terveydenhoitaja vissiin oli kysyny [hakee sanoja] ellen väärin muista joltaki, no 
miks ette, tai - - oo vielä aika tai ettekö hanki - - . Niin sitte että ku [hymyä äänes-
sä] ”ei meillä nytte o aikaa ku meillä on tämä koiran kouluttaminen". [Ryhmä 
nauraa.] Joku agility-systeemi niin. Siis jotakin tämmösiä. Että varmaan niinku 
[epäröi] tämmöset normit, ois hyvä hankkia niitä lapsia tai on silleen yhteiskun-
nan taholta tietty aikaan, ikää mennessä että ois hyvä, hyvä niinku että. 
ERJA (ryhmäkeskustelussa): Tai alottaa eläkesäästäminen. 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): Niin ja monia muitakii tämmösiä tietenki[i] että. Ja 
kolmekymppisenä olis varmaan ihan hyvä olla sitten työpaikka ja. Ehkä. 
MERI (ryhmäkeskustelussa): Tästä tuli mieleen mitä sanoitte just, minä haluaisin 
toisen kissan - - niin kyllä oli sitten myös minun selän takana puhuttu sellasta, 
että [naurahtaen] siellä se nyt rakentaa pesää. [Ryhmä naurahtaa.] Että [sinne?] on 
kohta ehkä tulossa muutaki ku niitä kissoja. 
 
Janna jatkoi tästä kohden keskustelua miettimällä, että alle parikymppisenä hänelläkin oli 
ollut ajatuksia siitä, minkä ikäisenä tulisi olla mitäkin. Kun ikävuodet sitten olivat men-
neet ohi, ei uusia kronologisia tavoitteita ollutkaan tullut asetettua.  
Yksilöhaastattelussaan Ella kertoi pohtineensa, että jotakin tulisi saavuttaa 25-
vuotiaana tai jopa nuorempana, mikäli mielisi identifioitua menestyneeksi. Hän mainit-
see saavutuksina kirjan kirjoittamisen ja nousun julkkiseksi, jotka molemmat liittyvät 
mediaan ja näkyvyyteen. Selitys esimerkkien valinnalle on lausuman alkupuolella. Julk-
kiksen ”ammatti” on Ellan mukaan hänen sukupolvensa nuoruuden toiveammatti. 
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ELLA: - - Sillon tuota kun mie olin joku kuustoista tai jotain, niin mie aattelin to-
sissaan, että kaksviis tai kaksseittämän, et sillon pitäs olla niinku saavuttanu jo 
jotain. Et mie voisin kuvitella helposti, et aika monella miun ikäsellä on ollu 
niinku nuorempana sellanen, et ne on halunnu johonkin niinkun, olla joku julk-
kis tai jotain. Ja sitten että, et pitäs vähintään olla näkyvä kakskytviisvuotiaana 
tai jotain. Ja. Ja pitäs olla saavuttanu asioita. Et. Jotenkin mie en tiiä, onks se, et 
miten reagoi niinkun ympär[?] maailmaan vai onks se niinkun oikeesti jotenkin, 
että yhteiskunta on luonu meille semmosen jonkun että, mitä nuorempi oot, sitä 
enemmän pitää niinku olla tehny jo kaikkee ja. Et se on hienoo, että sie oot niin-
kun, vaikka oisit kuustoistavuotiaana joku julkkis jo jossain. Et jotenkin sitä, siitä 
iän merkityksestä on tullu tosi iso. Ja sitä nuoruutta niinku oikeesti palvotaan 
siis silleen, että. Et sitä ei enää niinkun. Siitä ei saa enää mitään hienoja lööppejä, 
et jos sie oot niinkun nelkytviisvuotiaana kirjottanu vaikka ensimmäisen kirjas, 
mut jos sie oot niinku kolmetoista tai kuustoista, se on [?] tosi iso juttu. 
 
Menestys rinnastuu tässä lausumassa kilpailuun: paikka valokeilassa tulee saavuttaa 
ennen muita. Julkkikseksi tullaan nykyisin usein niin sanottujen tosi-tv- tai muiden kil-
pailujen kautta. Menestys on käsitteenä monimutkainen, mutta esimerkiksi televisio-
ohjelmissa ja lehtijutuissa toistettu ilmaisu, jota tukevat kuvat näyttävistä kodeista, suu-
rista uima-altaista ja autoista. Kenties menestys on niin ihailtua, että voidaan puhua jopa 
menestyksen kultista, kuten eräs Nuginin (2008, 201–202) haastattelemista nuorista aikui-
sista totesi. Yksilöhaastatteluissa menestystä ei kuvattu luksuselämänä ja julkisuudessa 
elämisestä puhuttiin ensinnäkin vähän ja toiseksi harvat maininnat esittivät julkisuuden 
omasta elämästä kaukaisena asiana, ei henkilökohtaisena haaveena. Naiset puhuivat sitä 
vastoin paljon saavutuksista, ja nämä puheet voi lukea pohdintoina menestyksestä omassa 
elämässä.  
Ryhmäkeskustelussa Silja käytti termiä ”käsikirjoitus”. Hän totesi, että hänen elämän-
sä ei ole mennyt kuvitellun tai suunnitellun käsikirjoituksen mukaan. Nuorempana hän 
oli ajatellut esimerkiksi työn saamisen sijoittuvan noin 30. ikävuoden tienoille. Ymmärsin 
asian niin, että Silja oli aiemmin ajatellut, että työhön siirtymisen jälkeen työssä oltaisiin 
eikä palattaisi opintojen pariin. Janna kertoi samasta kokemuksesta ja mainitsi, ettei eräs 
hänen sukulaisistaan voinut käsittääkään, miten Janna lähti pois töistä ja alkoi suorittaa 
toista tutkintoa. Janna kertoi, että hän sai perustella ratkaisuaan hyvinkin paljon erilaisille 
kyselijöille. 
Kysyin ryhmältä, miksi Siljan mainitsema sana ”käsikirjoitus” herätti naurahtelua ja 
mitä he ajattelevat, onko tällainen elämänkulun käsikirjoitus mahdollista tunnistaa. Meri 
totesi, että vaikka itse voikin suhtautua käsikirjoitukseen kriittisesti, niin sanotusti sivu-
lauseissa puhutaan toisten toimesta esimerkiksi ”pesän rakentamisesta” eli vihjaillaan 
lasten saamisesta perheeseen. Silja kertoi sukulaisten kyselevän työllistymisestä. Hänen 
mukaansa sukulaisia tavattaessa ensimmäinen kysymys voi usein olla: ”No missä oot 
töissä?” Silja totesi, että hän yrittää välttää ottamasta tästä ”paineita”, mutta ajatus itsensä 
elättämisestä ja toimistotyöajasta tulevat toisinaan mieleen. Janna muisteli lapsuuden 
leikkejä, joissa Barbie-nuket etenivät elämänkuluissaan tietyn, tutun käsikirjoituksen 
mukaan. Ammatin hankkiminen, Ken-nuken kanssa avioituminen ja lasten saaminen 
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tapahtuivat perätysten ja automaattisesti. ”Sit tää Keni käy töissä ja tää Barbi*e+ tääl koto-
na hoitaa näit*ä+”, Janna muisteli. 
Naisten kertomukset paljastavat, että lapsen näkökulmasta ihminen astuu aikuisuu-
teen suorittamalla tietyt elämäntehtävät. Leikkien Barbie-nukke käy siirtymät läpi nope-
asti ja sujuvasti. Institutionaalisen elämänkulun käsite viittaa juuri tällaista käsikirjoituk-
seen (Buchmann 1989). Todellisuudessa kyse on pitkästä ajanjaksosta, eivätkä ammatit ja 
kumppanit tipahtele ja loksahtele. Levinson on kumppaneineen (1979) nimennyt kehi-
tyspsykologisesti määritellyn [miehen] nuoren aikuisuuden ajan noviisivaiheeksi. Vaihe 
alkaa suunnilleen 17 vuoden iässä ja jatkuu noin 33-vuotiaaksi. Yksilö käyttää siis Levin-
sonin teorian mukaan kokonaiset 15 vuotta siihen, että hän siirtyy nuoruudesta aikuisuu-
teen, rakentaa itselleen paikan yhteiskunnassa ja vakiintuu. Aikuisuuteen siirtyminen on 
kehityspsykologisesti tarkasteltuna monivaiheinen ja vaikea kehitystehtävä. Siihen sisäl-
tyy erilaisia jaksoja, joiden mittaan nuori aikuinen muodostaa elämänrakenteensa, arvioi 
sitä ja alkaa rakentaa uutta elämänrakennetta. (Levinson, Darrow, Klein, Levinson, & 
McKee 1979, 71.)  
Esimerkiksi juuri mainitussa Levinsonin (1979) mallissa kaikki haastateltavani ovat 
ikänsä puolesta siirtyneet jo aikuisuuden maailmaan tai ovat ainakin matkalla sinne. 
Varhaisaikuisuuden siirtymä tapahtuu 17–22-vuotiaana, jolloin nuori [mies] muuttaa 
pois lapsuudenperheen luota, tulee taloudellisesti riippumattomammaksi ja autonomi-
semmaksi. Myös vastuunkantaminen, henkisen etäisyyden kasvattaminen vanhempiin ja 
pienempi emotionaalinen riippuvuus vanhemmista liittyvät tähän siirtymään. Nuori 
aikuinen muotoilee itselleen aiempaa selkeämpiä tavoitteita tulevaa aikuiselämäänsä 
koskien ja luo pohjaa elämälleen. Siirtymää seuraa suvantovaihe, aikuisuuden maail-
maan astuminen, ja se tapahtuu 22.–28. ikävuoden välillä. Tuolloin rakennetaan ensim-
mäinen elämänrakenne, johon liittyvät ammattia, rakkaus- ja vertaissuhteita, arvoja ja 
elämäntapaa koskevat valinnat. Nämä eivät ole kuitenkaan välttämättä kovin pysyviä 
saati yksilöä tyydyttäviä valintoja. Levinson tutkimusryhmineen totesi, että yli puolet 
heidän tutkimistaan kolmeakymmentä ikävuotta lähestyvistä miehistä koki elämänsä 
olevan epätäydellistä, epävakaata ja fragmentoitunutta. (Levinson, Darrow, Klein, Levin-
son, & McKee 1979, 57, 73–75, 82–84.)  Vakaata vaihetta seuraakin 30. ikävuoden siirtymä. 
”Kolmenkympin kriisi” on arkipuheista tuttu ilmaus, jolla viitataan usein rajuihinkin 
muutoksiin tai ainakin voimakkaaseen paineeseen muuttaa jotakin elämässään. Samoin 
Levinson (1979) ryhmineen pitää 30. ikävuoden siirtymää useimpien miesten kohdalla 
vaikeana ja stressaavana siirtymänä. Toisaalta he huomasivat joidenkin miesten koke-
neen siirtymän hyvin jouhevana prosessina, johon ei liittynyt kokemusta varsinaisesta 
kriisistä. Siirtymä käydään läpi suunnilleen 28–33-vuotiaana ja sen olemukseen liittyy 
omien valintojen punninta: ”Jos aion muuttaa elämääni, jos on olemassa asioita, joita 
haluan muuttaa tai poistaa tai asioita, joita kaipaan ja haluan lisätä, minun täytyy aloittaa 
nyt, sillä pian on liian myöhäistä.” Esimerkiksi se, ettei ole solminut avioliittoa, voi tun-
tua aukolta elämässä. Tilanteen painostavuutta lisäävät läheisten tiedustelut asiasta. 
(Levinson, Darrow, Klein, Levinson, & McKee 1979, 58–59, 85–87, 108.) 
Muilta tulevat odotukset: läheisten esittämät utelut. Erilaisista itseen kohdistuvista 
odotuksista keskusteltiin haastattelutilanteissa melko paljon. Aikuisuuden saavuttami-
seen tai aikuiseksi määrittymiseen liittyviä odotuksia olivat kysymykset työstä, eritoten 
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vakituisesta työpaikasta, parisuhteesta ja lapsista. Naiset kertoivat esimerkiksi sukulais-
ten kyselevän tällaisia kysymyksiä. Lasten hankkimista koskevat utelut olivat olleet toisi-
naan hyvin suorasukaisia. Haastattelutilanteissa nousi esiin vakavia ja liikuttavia mainin-
toja avoeroista, läheisten kuolemantapauksista ja muista kriisitilanteista. Tällaisten asioi-
den käsittely haastattelutilanteessa oli pysäyttävää, mutta yhtä lailla voimakkaita tunteita 
herättivät muistot lapsien hankkimista koskevista kyselyistä. Jotkut haastateltavista oli-
vat kokeneet nämä odotusta tihkuvat kyselyt hyvin vaikeina riippumatta siitä, haluavat-
ko he lapsia vai eivät. Silja kertoi, ettei hän ole varma, haluaako hän hankkia lapsia. Kun 
puhuimme aiheesta, hän kertoi avopuolisonsa äidin näyttäneen hänelle vauvanvaatteita. 
Ne ovat Siljan kumppanin lapsuusajan vaatteita, joita ”säästetään teitä, tulevaa käyttöä 
varten”. Kun kysyin, eivätkö tällaiset tilanteet ole ahdistavia, Silja kertoi oman äitinsä 
olleen vielä suorempi. Silja uskoo, että äidin painostuksen taustalla ovat häneen itseensä 
kohdistuvat odotukset. Kun Siljalta kysellään, milloin lapsia tulee, kysytään Siljan äidiltä, 
milloin lapsenlapsia tulee. Äidin ja tyttären keskustelu oli päättynyt riitaan useammin 
kuin kerran. 
 
SILJA: Niin no, ehkä sitä vähä silleen, mutta en mie oo kyllä oo ite asiassa niinku 
miun esmes anopille en todellakaan sanonu, että, tyylin että en mie välttämättä 
tai tälläkään hetkellä en halua lapsia enkä tiijä halluunko. Sitten jos mie oon äitil-
le sen sanonu, äiti suuttuu ihan hirveesti. - -  se on tosi itsekästä, että ei hanki nii-
tä lapsia, aivan, aivan totaalisen itsekästä, ja et niinku et eihän semmosta voi. Et 
kyl se mieli muuttuu kyllä ihan varmasti että. Ja sitten tää ikuinen, että no kukas 
siusta ny sitte huolehtii vanhana ja et kyl niitä lapsia pitää olla. Ja lapset tuo lei-
vän pöytään ja se, se semmonen. Kyllä, ei, en mie ylleesä viiti ees sannoo mittää 
sellasia, että kun se tullee semmonen kovaääninen riita tai semmonen ihan. Sitte. 
Sillä on ne omat näkemyksensä sitte siitä että. Ja tuota sitten on sellasia yht-,  ite 
asiassa nyt ei oo kyllä ollu. Mulla oli äitin kanssa ihan riitaa siitä, silleen kun se 
oli, kun se otti sitä ussein esille sitä asiaa, mie ihan suutuin siitä, siitä asiasta, että 
niinku mie en halluu [nytten] tämmösestä painostusta - - ja ettei tää ainakaan au-
ta asiaa. Ja silleen niin sitte, sitte tuota se on niinku kyllä lopettanu sen nytte ai-
nakin jokskii aikaa. 
 
Naiset olivat kohdanneet kyselyitä myös kumppanin löytämisestä ja parisuhteeseen 
vakiintumisesta. Helmin kertomus kuvastaa myös omia odotuksia siitä, kuinka elämän 
tulisi mennä. Hän tapasi hieman yli 20-vuotiaana miehen, jonka kanssa hän ”syöksyi” 
suhteeseen. Kun kihlatkin oli vaihdettu, eroaminen tuntui vaikealta omien ja muiden 
odotusten vuoksi. Helmi oli ajatellut, että elämän tuli edetä juuri näin ja vakiintuminen 
kuuluu elämänkulkuun. 
 
HELMI: - - Ja tavallaan niinku syöksyttiin siihen ja sit me huomattiin, et ”ei hit-
to, et eihän tää nyt ookaan”. Mut kumpikaan ei sit tavallaan sanonu sitä, ku 
kumpiki ehkä oletti, että kaikki odottaa meiltä nyt jotain ja kaikki näki meissä jo-
tain todella suurta ja me ehkä itse ahdistuttiin siinä ja. Sit mä menin vielä kih-
loihinki sen kanssa. Tavallaan sellanen niinku, ehkä sellanen. Mä luulen, et se oli 
sellanen niinkun vaihe, jollon mä [niinku?] tein asioita, et mä odotin, et muut 
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olettaa mun tekevän eli vakiintuvan ja. - - Mut se oli varmaan se vaihe, sekin et 
mä oletin, että ihmiset nyt odottaa, että. Et mä vielä mietin viel seuraavana yönä, 
kun se oli kosinu mua, niin me mentiin seuraavan päivän ostamaan sormukset, 
niin mä mietin siin vaihees, et mä teen mun elämän suurimman virheen, mut mä 
en uskaltanu poistuu siitä, koska mä olotin että tai oletin jotenki että, et, et tyy-
liin mun suku suuttuu mulle, jos mä nyt en toimikaan näin. - - Tavallaan se oli 
kummallekin sellanen tosi ahdistava paikka, [mikä?] ei osannu siitä sillon lähtee. 
Mut se oli niinku sellanen, et mä v[?]  niinku pitkään en uskaltanu lähteä siit 
pois, kun mä odotin että tai oletin, että multa nyt odotetaan tätä. Ja sitte mä taju-
sin jossain vaiheessa, että mun elämähän tää on. 
 
Kikkakin oli pohtinut ensimmäisessä avoliitossaan eläessään muiden odotuksia. Hänen 
mielestään esimerkiksi sukulaiset eivät ymmärrä, että maailma on muuttunut. Tieduste-
lin, tuleeko sukulaisilta kyselyitä ”aikuisuuden jutuista”, siis niin sanotuista merkkipaa-
luista, joista olimme puhuneet, tai esittävätkö he muuten odotuksiaan:  
 
ERJA: Odottaah-, tuntuuks susta, et he odottaa sulta niinku, jotain semmosia, 
tämmösiä, sä sanoit näitä aikuisuuden juttuja niinku, tuntuuks susta, et sieltä tu-
lee? 
KIKKA: Ei enää. Mulla oli aiemmin semmonen, kun [mä] oli eka avoliitto me-
nossa, että, tuntu, että hirveesti niinku, pitäskö sillon niinku tota. [Henkäisee, alku 
jää epäselväksi] pitäny erotakaan, että [mutta] mitä kaikki sukulaisetki aattelee ja 
tämmöstä näin oli, mutta nyt ei oo enää sitä, et mä oon tavallaan päässy ohi siitä. 
Ja sitten kun mä oon tosiaakin, mullon, mä oon niinku niin keskellä mun sukua 
silleen, et mulla on niinku vanhempia serkkuja, nuorempia serkkuja, niin onneks 
ei oo silleen, on [naurahtaen] enemmän näitä, keneen sukulaiset kiinnittää katsei-
ta ja maailma on niin paljo muuttunu, et tuntuu, et ei vanhemmat ei erota enää 
ihan niinku samanlaista semmosta perusmeininkiä niinku, että just se avo-, avio-
liitto, tai tämmöset näin, että pystyy elämään vähän niinku vapaammin.  
 
Naisten kokema ”maailman muuttuminen” tuli vielä selkeämmin esille työllistymistä 
koskevien odotusten kohdalla. Useat haastateltavista ovat opiskelleet pidemmälle kuin 
äitinsä. Pidentyneet opiskeluajat ovat toisinaan herättäneet sukulaisissa hämmennystä. 
Kyselijät eivät ymmärrä myöskään Essiä, joka on hoitanut lapsiaan kotona. Essi kertoi 
hakeneensa aktiivisesti työtä ja pohtineensa myös opiskelua. Ongelmana on kuitenkin 
tietämättömyys omista toiveista ja mahdollisuuksista. 
 
ESSI: Kyllä siihen tulee niinku semmosia. Enimmäkseen ehkä semmoset ihmiset, 
joita tapaa niinku ensimmäisen kerran, niin kysyy just niinku, et ”no mitä sä 
meinaat niinkun nyt sitten tehä seuraavaks?” Ja sit, kun mulla ei ole mitään 
niinku tiedossa, niin sit ne on vähä niinku silleen järkyttyneitä, että ton ikänen 
ihminen, eikä niinku tiiä vielä, et mitä elämällään tekis. [Hieman puuskahtaen] ja 
oonhan mä itekin siitä vähän järkyttyny! [Nauraa] että mä oon tän ikänen ihmi-
nen, enkä mä tiiä, mitä mä elämällään tekisin, koska ky- olinhan mä niinku tie-
tysti ajatellu silleen nuorena, että mä niinku opiskelen ja meen töihin. Mutta. Tu-
li sit muuta. 
  101 
 
Essi ja Silja viittasivat molemmat vertailuasetelmiin, joita esimerkiksi tuttavat ja sukulai-
set rakentavat. Ystävien työllistyminen vakituiseen työpaikkaan on saanut Siljan pohti-
maan, onko hänessä jokin puute, kun hänellä ei ole koskaan ollut vakituista työtä. Essin 
kuvauksessa häntä vanhempi tuttava kertoo oman lapsensa työllistymisestä ja jää tämän 
jälkeen odottamaan, kuinka Essi, nuorempi keskustelukumppani, vastaa.  
 
SILJA: - - Sit on sellane ollu vanhemmilla sitten että ois olla hyvä se vakituinen 
työ, koulut käyty, kun sit vaikka perhettä perustaa. Se on ehkä yleinen sellanen 
ja sitte  niinku joku anoppi saattaa tyyliin sannoo, että ”no, hyvä ku, hyvä kun 
tää miun tyttö nyt sai lopulta sen vakituisen viran - - , että nyt se niinku pystyy 
sitten sen perheenki perustammaan”. Niin siitä tulee vähän sellanen olo, että 
niinku et ois aika hyvä olla se, ja sitten [se jos] joku saa sen vakituisen työn, 
vaikka joku kaveri, se on ihan mielettömät juhlinnat ja semmonen, et se on joku 
Nobel-palkinto suurin piirtein, niinkun nykyään ku se on niin vaikeeta, voi olla, 
nuorille naisille esimerkiksi saaha se vakituinen työ. Se tullee vähän sellasia, että 
ku ympäristöstä niinku että se on hieno juttu että se ihan parasta että [ketkä] saa, 
sitten o, jotkut ketkä on saanu sen vakituisen työn, niin ne muistaa mainita sen 
tosi usein. Se tullee silleen ei varmaan tarkotuksella, mutta niinku et jos joku 
kyssyy vaikka, et ”no mis sie oot töissä”, niin ”mulla on vakituinen työ jossa-
kin”. Et se on tosi tärkee *myös+ niille itelleen, sit sitä jotenki ajattelee, ku itellä ei 
oo ikinä ollu sellasta, että on niinku jottain puutetta itellä, että ku ei oo semmos-
ta ollu että. Ja eikä sitä [?] että olis kauheen mahollista heti saahakaan tai saako 
ikinä. Niin, et semmosta, et ehkä ne on ne ympäristön semmoset odotukset, että 
kun ei sitä kuitenkaan ihan oman pään sisällä vaan kaikkea pohita, kuitenki on 
aina vuorovaikutuksessa muitten kanssa, että semmosta ehkä voi tulla. 
 
ESSI: - - tapaa niinku jotain vanhempien vanhoja tuttuja, jotain semmosia, ketä ei 
oo nähny ja sitten ne kyselee: ”No mitä sie teet?” No nyt on vielä voinu sanoo, et 
”no mä oon nyt hoitovapaalla niinku tän meiän nuorimmaisen kans”. Ja sit ne 
kysyy, et no mitä seuraavaks. No [puuskahtaen, hymyä äänessä] ”sit mä meen 
niinku työttömyyskortistoon!” - - 
ERJA: [Hymyillen] mitä sä luulet, et mitä ne miettii. 
ESSI: No ne miettii varmaan just sitä, et ne on just kertonu, et[tä] miten niien ty-
tär on sen ja sen yrityksen se ja se tai on niinku lääkäri siellä ja tuolla ja tekee 
tutkimusta siitä ja tästä ja [naurahtelee] on niinku joku. Niinku tällasta näin. Et 
onhan näitä. 
 
Naiset tietävät, että merkkipaalujen ohittaminen sosiaalisesti hyväksyttävässä aikataulus-
sa on kompetentin aikuisen merkki. Hoikkalan (1993, 250) sanoin ”aikuistumisen kult-
tuurinen käsikirjoitus on opittu, tiedetty ja tunnistettu asia”. Kuten mitä tahansa kulttuu-
rissa itsestään selvänä pidettyä, tätäkin kokemusta on vaikea sanallistaa saati kuvailla 
tyhjentävästi. Haastateltavat eivät kyenneet ilmaisemaan esimerkiksi kohtaamiensa odo-
tusten alkuperää. He kyllä pohtivat merkkipaalujen saavuttamisen ”välttämättömyyttä” 
analyyttisesti, mutta eivät osanneet sijoittaa odotusten aiheuttajaa itsensä ulko- tai sisä-
puolelle.  
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JANNA: - - mie en tiiä oikein, et tuleeks se niinku is-, niinku itestä niinku sisäl-
täpäin vai onks se yhteiskunnan vai mikä se on, mut kyl sitä niinku, just aina ku 
kaverit hankkii sen asunnon, niin sitä käy miettimään, että. Just niinku tulee just 
ne ajatukset, et, et mie, miul ei oo täs vaihees asuntoo, miul ei niinku oo mitään 
tuollasta, pysyvää, et pitäskö miun niinku, et pitäskö miul olla, et mie en tiiä, et 
mistä se tulee, onks se niinku sisäsyntystä vai yhteiskunnan painetta vai muuta, 
mut et kyl se niinku se ajatus, kylhän se ain tulee. Semmosis tilanteissa. 
 
Tätä pohdintaa käytiin eritoten lasten hankkimisen kohdalla: mistä tulee paine hankkia 
lapsia? Osalle haastateltavista lapset olivat itsestäänselvyys, mutta moni mietti, onko 
lasten hankkimisessa kyseessä oma halu vai ulkopuolelta annettu tehtävä. Helmi muisteli 
Matti Vanhasen lausuneen, että ”nyt tehkää niitä lapsia”.  
 
ERJA: - - Koskettaaks noi odotukset sua henkilökohtasesti, koeksä että - 
HELMI:  No kun mä oon tätä pohtinu. Kun mä oon pohtinu sitä, että, siis mä 
oon ihan älyttömästi pohtinu, että, että onko mulla esimerkiks nyt niinkun bio-
loginen tarve tulla äidiksi vai vastaanko mä tietämättämäni yhteiskunnan pai-
neeseen. Et tätä mä niinku koko ajan pallottelen. Et mä en tiiä, mä luulen toisaal-
ta se voi olla molempia, mut sit on myös niinku siis sellanen, sellai voimakas 
tunne, et ollu jo pitkään, et niinku mä olisin nyt jo valmis, haluaisin. Ja sit taval-
laan myös sellanen, että, et tai emmä tiiä, ehkä se on se, et kun mulla on jotenki 
itelleni ollu kauheen selvä, et mä joskus haluan lapsia. Mut sit tavallaan, ku mä 
oon sitä hirveesti pohtinu, että kummasta se tulee, että tuleeko se sen takia, et 
kun m- multa taas odotetaan vai sen takia, et mä todella haluan. En osaa vastata, 
se on varmaan molempia. 
 
Ryhmäkeskustelussa Silja kertoi käyneensä gynekologin kanssa keskustelua lasten hank-
kimisesta. Lääkäri oli tiedustellut, aikooko Silja hankkia lapsia ja oli varoen tuuminut, 
että nyt olisi hyvä aika tehdä lapsia, sillä Silja alkaa olla jo tietyn ikäinen. Lääkäri oli käyt-
tänyt esimerkkinä itseään. Hän oli saanut ensimmäisen lapsensa 35-vuotiaana ja oli ker-
tonut Siljalle, että yövalvomiset tuntuivat hyvin raskailta ja ”niinku se siihen soppeutu-
minen”. Gynekologi ei siis vedonnut esimerkiksi hedelmällisyyteen tai raskauteen liitty-
viin riskitekijöihin vaan jaksamiseen ja lapsiperheen arkeen mukautumiseen. 
Parisuhde, naimisiinmeno ja lapset merkkipaaluina. Perheen perustaminen, puoliso 
ja lapset mainittiin haastatteluissa toistuvasti ja parisuhteen solmimisesta keskusteltiin 
myös median yhteydessä. Esimerkiksi Janna totesi, että monet tv-sarjat kertovat, kuinka 
sinkkunainen hakee puolisoa ja onnellisena loppuna on idyllinen perhe lähiötaloineen. 
Ella ajatteli, että malli parisuhteen solmimiseen tulee nimenomaan kavereilta. 
Järjestön keskustelupiirissä kysymykseni avioliitosta sai aikaan pienen naurunrema-
kan, sillä ajatus naimisiinmenosta huvitti tai hämmensi osallistujia. Haastattelutilanteissa 
naurua ei kuulunut tässä yhteydessä, mutta jotkin haastateltavista totesivat, ettei naimi-
siinmeno ole nykyisin tai omalla kohdalla mitenkään välttämätöntä saati pakollista.  
 
PAULA: No ite oon menny naimisiin, mutta, mut en. Tai no mulla on ehkä, 
niinku kuitenki, et mä en oo niin sillä tavalla vanhoillisesti siinä aattele, että mun 
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mielestä voidaan olla sitoutuneita toisiin ja niinku sitoutuneita siihen parisuh-
teeseen ilman avioliittoaki. - - 
 
Bentley (2007) pohtii, miksi naimisiin yhä mennään ja kuinka yleistä naimisiinmeno on 
vastakkaisista puheista huolimatta. Noin 90 % länsimaisista aikuisista solmii avioliiton 
ainakin kerran elämässään, ja samaan aikaan avioliiton väitetään olevan katoava instituu-
tio. Bentley esittää, että avioliitto halutaan solmia siksi, että siviilisäädyn vaihtaminen on 
edelleen näkyvä merkki aikuisuudesta. Avioliiton kautta haetaan myös kumppanuutta ja 
emotionaalista turvaa. Lisäksi avioliitto on ikään kuin perusta perheen perustamiselle eli 
lasten hankkimiselle. (Bentley 2007, 43.) Avioliiton solmiminen on hyvin konkreettinen 
tapahtuma ja avioliittoa pidetään edelleen – esimerkiksi sen juridisten seurauksien vuok-
si – merkittävänä instituutiona. Kuitenkin parisuhteen ja perheen merkityksellisyys voi 
rakentua toisinkin, ilman avioliittoinstituutiota. Eräs keskeinen seikka on, ettei lapsuu-
denkodista muuteta nykyisin vasta siinä vaiheessa, kun häät on vietetty46. Sitoutumista 
kuvastavat Jannalle yhteen muuttaminen ja lapset, jopa niin paljon, ettei muuta tarvita 
enää markkeeraamaan sitoutumista. 
 
JANNA: - - Et jos mie niinku parisuhtees oon, niin kyl mie sit aattelisin, et jos-
sain vaiheessa se on miust niinku ajankohtasta, et sit asuu niinku yhessä. Et mi-
nulle se naimisiinmeno ei ehkä oo semmonen niinku pakkojuttu, mutta. - - 
 
ERJA: Niin kai et naimisiinmeno ei oo mikään [niin] välttämättömyys? 
JANNA: Ei, ei se, ei se oo miulle semmonen. Siis onhan se tietys, tietys mieles 
joku semmonen, niinku [hakee hieman sanaa] niinkun pienen tyttönä se on niinku 
hirveen iso haave. Mut et sit jotenkii ajan kanssa sitä sit miettii, et onks se niin-
ku, onks se niinku tarpeen. Jos mie joskus menisin naimisiin, niin se ois, mie ha-
luisin tehä sen niinku enne sillai, et sit enne ku on lapsia. Mie voisin lapsia tehä 
ilman naimisiinmenoo, mut jotenki minust tuntuu turhalta sit siin vaihees, jos on 
esimerkiks lapset, koska nehän on joka tapaukses niinku. Ja niinku niin iso sitou-
tus, et ei siihen minust enää sit tarvi sen jälkeen niinku käyä. Et jos toinen vält-
tämättä haluais, niin ei miul et kyl mie ihan voin mennä, mut se ei niinku itel oo 
semmonen. 
 
Auri kiinnitti huomionsa taustatietolomakkeen kysymykseen avioerosta. Hän kehotti 
minua täydentämään kysymystä avoerolla. Muotoilin kysymyksen lomakkeeseen tietoi-
sena tästä ongelmasta, sillä ajattelin, että monet haastateltavista ovat saattaneet asua 
yhdessä seurustelukumppaneidensa kanssa joko väliaikaisesti tai muutoin ”epäviralli-
semmin”. Lisäksi oletin, että avoerot olisivat yleinen kokemus. Molemmat ennakkoaja-
tukseni lienevät olleet virheellisiä. Kysymys kuitenkin toimi sinällään hyvin, sillä jotkut 
haastateltavista alkoivat muistella avoliittoihin tai seurustelusuhteisiin liittyneitä erojaan 
lomaketta täyttäessään eli esimerkiksi kysyessään, tarkoitanko kysymyksellä nimen-
                                                     
46  Esimerkiksi japanilainen 60-vuotias informantti muistelee Newmanin (2008, 653) aineistossa, 
että ”avioliitto oli ainoa tie aikuisuuteen, sillä avioliitto tarkoitti vanhempien kotoa muuttamista”. 
Suomessakin tilanne on ollut hyvin samanlainen. 
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omaan avioeroa. Muutoinkin haastatteluiden mittaan keskusteltiin avoeroista ja parisuh-
teiden katkeamisista. Lomakkeen kapeasta kysymyksenasettelusta huolimatta sain siis 
tietoa informanttien läpikäymistä avo- ja muista eroista.  
 
AURI: Sä oot kysyny täällä, että: ”Oletko leski? Oletko eronnut avioliitosta tai 
rekisteröidystä parisuhteesta?”, mut mun mielestä sä voisit kysyy aivan hyvin 
myös, että oletko eronnu avoliitosta, koska ei nykyään vaan enää mennä niin, tai 
ei oo niinkun tarpeellista mennä naimisiin. 
ERJA: Mm. 
AURI: Naimisiin meneminen on sitte vaan silleen että on juridisesti sitou-
tuneempi. Mutta loppujen lopuks kyllähän sä avio-, avoliitossakin oot tosi sitou-
tunu siihen toiseen. 
 
Häitä, kihloja ja muita parisuhteeseen liittyviä elämäntapahtumia kuten yhteen muutta-
mista pidettiin kuitenkin aikuisuuden merkkipaaluina, vaikka useat haastateltavat pohti-
vat virallisen vihkimisen merkitystä. Esimerkiksi juuri yllä olevassa Aurin lausumassa 
mietitään avioliiton olevan vain juridisesti sitovampaa kuin avoliiton. 
 
HELMI: - - Varmaan, no emmä tiiä,  ehkä mun aikuisuuden vois ajatella tällasis-
ta [teatraalisesti] elämäntapahtumista sitten että. Menin kihloihin, ja, häät, häät 
on suunnitteilla ja, ja sitten sellai elämänvaihe, et vauvoja saa tulla, jos tulee. Et 
ehkä niinku tällanen, et on niinku valmis ottaa semmosen isomman askeleen, jo-
tain niinku vanhemmuutta tai avioliittoo tai jotakin m[uuta] tällasta kohtaan. 
 
Tanja oli hieman yli parikymppinen mennessään naimisiin. Hän pohti, että häät olivat 
sinällään merkittävä asia, ja parisuhteen alku muutti elämää. Kuitenkin nuoruuden tuntu 
säilyi, joten nämä tapahtumat eivät tehneet hänestä vielä aikuista.  
 
TANJA: - - kyllähän joku häät on ollu tosi iso, myös merkittävä muutos elämässä 
ja että se on ollu niinku oikeasti sillä tavalla, että me ollaan asuttu ihan eri kau-
pungeissa ja sitten kun ollaan menty naimisiin, niin sitte vasta ollaan asuttu 
yhessä ja lähetty saman tien ulkomaille ja siis sillai niinku tosi semmosia isoja 
muutoksia, että ne on ollu kyllä kans niinku semmosia. Aa, etappeja. Mutta. 
Mutta kyllä sitä nyt sillon niinku vaih-, me men-, lähettiin molemmat vaihto-op-, 
opiskelijaksi silloin saman tien, niin-niin, että onhan se vielä sellasta tosi [nauraa 
hieman] nuoruutta ja semmosta. Että. Kyllä sitä nyt sillon piti kuitenki ittee 
enemmän niinku semmosena nuorena kun aikuisena - - 
 
Tanja kertoi päättäneensä jossain vaiheessa, että nyt on aika olla aikuinen. Päätös lienee 
syntynyt monen tekijän summana, mutta eräs erityinen seikka nousi keskustelussa esille. 
Pian naimisiinmenon jälkeen Tanja joutui kohtaamaan vaikean kriisin. Käsittelimme 
tapahtumia vain lyhyesti, mutta Tanja toi selkeästi esille, kuinka elämän perusasioiden 
äärellä joutui aikuistumaan.  
Meri mainitsi yhteen muuttamisen pariinkin otteeseen haastattelun mittaan. Keskus-
telimme aikuisuuden alkamisesta ja niistä tilanteista, joissa Meri oli alkanut pohtia omaa 
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aikuistumistaan. Kumppanin kanssa samaan osoitteeseen muuttamisesta hän totesi, että 
”se oli myös semmonen siis se oli toisaalta se oli myös jännittävää. Ja ehkä kiinnostavaa. 
Ja hirveen ahdistavaa ja pelottavaa samaan aikaan”. Jännitystä tilanteeseen toi juuri va-
pauden menettäminen.  
 
MERI: Että ja myös [epäröi] ehkä myös siihen niinku aikuisuuteen, mitä noita kri-
teerejä luettelin, niin siinä tuli se niinku, et se on sit niinku semmosta osittain 
ehkä sitovaa niinkun sosiaalisesti ei oo enää hyväksyttävää paljo muuttaa eril-
leen, ellei eroo. Niinkun jos muuttaa parisuhteeseen. Niin siinä oli tietynlainen 
sellanen lopullisuus ja sitte ehkä myös sen niinku jonkinlaisen vapauden, va-
pauden menettäminen, että jotain toista henkilöö saattaa vaikka kiinnostaa, että 
mihinkä aikaan tuut kotiin. 
 
Palasimme aiheeseen myöhemmin, kun kysyin, ovatko lapsen aikuisuuden merkki. Me-
rin vastattua kieltävästi jatkoin tiedustelemalla samaa parisuhteesta. 
 
ERJA: Tota, sullakin on perhe. Liitäksä perheen kuitenkin aikuisuuteen? 
MERI: Mm. Ehkä osittain. Ehkä se osittain myös se se minun ahdistus siitä yh-
teen muuttamisesta liitty siihen, että se jotenkin mun mielikuvissa liittyy siihen 
aikuisuuteen ja pysähtyneisyyteen ja vakavuuteen ja sellaseen. 
 
Tällaisissa siirtymissä on kyse sitoutumisesta, mikä ei esimerkiksi Aurin ja Sonjan mu-
kaan liittynyt nuoruuden parisuhteisiin. Myös Helmi vihjasi, kuinka nuoruuden suhteet 
tulivat ja menivät. Aikuisuuden parisuhteet ovat jotakin muuta, pysyvämpää. Helmi oli 
huomannut ystäviensä ”pariutuneen” ja sinkkujen määrän vähentyneen ystäväpiirissään. 
Sonja liitti pysyvyyden myös laajemmin aikuisen kokemuksiin, kun hän mietti parisuh-
teen ja aikuisuuden välistä yhteyttä. Hänelle aikuisuus on paljolti sisäistä tunnetta ”ai-
kuisuudesta” (ks. Nugin 2010, 45–46). Kuten alla olevasta katkelmasta huomaa, en ym-
märtänyt, miten laajasti tämä kokemus tulisi ymmärtää. Oletin Sonjan puhuvan esimer-
kiksi lapsesta, mutta hän puhui myös parisuhteesta ja viittasi mahdollisesti vieläkin laa-
jempaan [vastuullisuuden] kokemukseen. 
 
ERJA: Missä vaiheessa sä huomasit, että sä oot aikuinen?  
SONJA: [Hiljaa hetken.] No, no-no. [Aloittaa lyhyen hiljaisuuden jälkeen puhetta ve-
nytellen] se jotenkin oli ehkä sitten se lopullinen semmonen siis. Joku oma sisäi-
nen tunne siitä, et on jollain tavalla niinkun, semmonen ehyt ja kokonainen, että 
pystyy kantamaan sen aikuisen vastuullisuuden myös muista kuin itsestä. 
ERJA: Mm. Esim. lapsesta? 
SONJA: No esim. lapsesta, esim. niinkun parisuhteessa se-, sillä tavalla ihan 
niinkun [naurahtaen] oikeesti, aikuisten oikeesti, mut, mut sillain, sillain, että 
niinkun, semmonen jotenkin sellanen tunne, että, et nyt tää on niinku jotain py-
syvää, tää on pysyvä tää olotila, eikä se oo semmonen, et nuoruudessa se, nuo-
rempana se oli ehkä, niitä aina meni ja tuli niitä kaikennäkösiä nuoruuden tilan-
teita, ja niissei ollu sellanen niinku pysyvä olo tavallaan, et ties, et tää on vaan 
hetkellistä, että nyt asun täällä hetken ja nyt asun tuolla toisessa paikassa hetken 
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ja nyt tämä parisuhde kestää ehkä hetken. Ja niinkun semmonen hetkellisyys 
poistui tunteena ja tuli semmonen pysyvyys tilalle. 
 
Kun haastattelun eräänä teemana on tunne aikuisuuden saavuttamisesta ja haastateltavat 
naisia, voisi helposti olettaa, että äidiksi tuleminen mainitaan aikuistumisen paikkana. 
Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan haastateltavat toivat esille, että ensin on oltava ai-
kuinen, jotta voi hankkia lapsia.  
 
HELMI:  - - Mä ainakin ite ajattelen, että olis hyvä olla tarpeeks aikuinen, että voi 
olla aikuinen lapselle. Tai näin ainaki ite ajattelen, että pystyt niinku kantamaan 
[naurahten] vastuuta. Niinkun toisesta ihmisestä, niin pitää osata kantaa vastuuta 
itsestään. Näin niinku ainakin ideaalisesti. - - 
 
Näissä haastatteluhetkissä keskustelu liikkui enemmän vastuun ja vastuullisuuden piiris-
sä, mutta esimerkiksi Auri yhdisti pohdintaansa aikuisuuden rajanvedon todetessaan, 
että hän voisi luokitella itsensä aikuiseksi, mikäli olisi äiti: ” - - ois vaikka lapsia, niin mun 
ois varmaan hirveen helppo sanoo, et mä oon aikuinen, totta kai mä oon niinku aikuinen 
mun lapsille”.  Aina lapsen saaminen ei ole kuitenkaan erityisen suunniteltua. Tällaisesta 
tilanteesta kertoi eräs haastateltava, joka sai ensimmäisen lapsensa alle 20-vuotiaana. Hän 
totesi, että raskauden myötä oli pakko aikuistua. Hän kertoi toisessa kohden haastattelua 
nuoruudestaan ja mainitsi esimerkiksi käyttäneensä alkoholia melko paljon. Nuoren 
äidin polttarit olivat kuitenkin hyvin hillityt: tuore äiti juhli polttareitaan kaksi tuntia 
käymällä syömässä kavereidensa kanssa. Haastateltava pohdiskeli, että nuoruus olisi 
jatkunut ilman lasta pidempään: ”Niin siinä ei ollu enää [hymyä äänessä] vaihtoehtoa olla 
ite mitään muuta kun aikuinen sille lapselle. Et oikeestaan se oli mulla varmaan semmo-
nen kasvu. Et mietin, et jos ei sitä lasta ois, tullu, niin varmaan oisin ollu nuori,  lapsi 
vielä kauemmin.”  
Haastattelussaan Silja kiirehti toteamaan, etteivät lapset ole ”mikkään itseisarvo”. 
Ryhtyessäni kysymään Siljalta täsmennystä lasten hankkimiseen ja aikuisuuden saavut-
tamiseen hän halusi puuttua puheisiini jo ennen kysymykseni loppua. Hän ehätti kerto-
maan, että lapsia ei ole ”pakko olla”, mutta ”se on kyllä ihan selvä, että niinku omat van-
hemmat ja miesystävän vanhemmathan niitä kyllä odottaa”. Kysyin tällaisista odotuksis-
ta Meriltä, kuten useilta muiltakin lapsettomilta haastateltavilta. Merin mukaan kyselijöi-
tä on edelleen, mutta lapset eivät ole ”välttämättömiä”. 
 
ERJA: - - Onks niin, et nykyään ei sitte odoteta, niinku et, et naiselta ei kysellä 
enää samalla tavalla, että ”millonkas niitä lapsia”? 
MERI: Kyllä sitä vieläkään kysellään, mut ehkä se ei oo niin ainakaan, niinkun, 
mut ehkä se on ainakin nuorten naisten keskuudessa semmonen enemmän,  et 
se niinku, no en osaa sanoo. Oisko siinä mitään eroa? Ehkä mä ite sanoisin, et 
lapset ei oo niin jotenki välttämättömiä kun aikasemmin? Et ei munkaan van-
hemmilla mitään maataloa tai semmost ollu tai mut jos sitä [niinku] siis ennen 
jos aattelee, et lapsia niinku on tehty sitä varten, et on saatu työvoimaa vaikka 
pelloille osittain. Tai että ne niinku aikuiset lapset on pitäny niinku vanhemmis-
  107 
 
ta vanhemmistaan huolta. Kun sit taas nykyään vanhenevat vanhemmat sulje-
taan johonkin laitokseen. 
 
Essin ja Ritvan ajatuksissa naimisiinmeno ja lapset liittyivät toisiinsa. Tässä kontekstissa 
he kertoivat naimisiinmenon herättäneen tai voimistaneen heissä tunnetta aikuisuudesta. 
Avioliitto tarkoitti Essille ja hänen puolisolleen, että ”sit kun mennään naimisiin, niin sit 
ruvetaan tekemään lapsia”. Kun Essi ei kuitenkaan maininnut aikuisuuden alun merkki-
nä äidiksi tulemista, kysyin asiaa. 
 
ERJA: Äitiys ei sit tuntunu enää silleen niinku aikuisuuden merkiltä vai? 
ESSI: Ei se oikeestaan. Ei se oikeestaan. Että niinku mä jo sanoin, että [n], että 
musta edelleenki tuntuu niinku, että, et, et se [hymyä äänessä] niinku tuntuu 
semmoselta järkytykseltä välillä, et siis et mullon niinku lapsia! 
 
RITVA: - - [Hymyä äänessä] no oikeestaan sit jos niinku mietitään, sitten et sillon 
kun meni naimisiin. Niin se oli sitten toinen semmonen juttu, että niin, et ”nyt 
mä oon niinku sitä, mitä minä oon ajatellu olevani sillon, kun minä olin pieni”. 
Että minä oon naimisissa ja minulla on perhe ja minä oon niinku aikuinen. - - 
mut et se jotenki se avioliitto oli sit sem-, niinku se oli mulle, se on ollu aina 
semmonen asia, et se on niinku sitten. Lopullista, et siitä jos ero tulee, niin toista 
kertaa ei mennä naimisiin, että. 
 
”Kaikki on jo täytetty.” Kokoavasti todettuna parisuhde ja lapset näyttäytyvät haastatte-
luaineistossa myös aikuisuuden saavuttamisen merkkeinä, vaikka kumpaakaan ei asetet-
tu ehdottomaksi aikuisuuden premissiksi. Toisaalta lapset, puoliso ja koti sekä työpaikka 
saattoivat tuottaa tunteen siitä, että kaikki on jo täytetty. Kaksi äitiä puhui tästä hyvin 
yhteneväisin sanakääntein. 
 
RITVA: - - aattelin, että sitten, kun minä olen aikuinen, niin on näin ja näin ja 
näin. Et nyt on jotenki silleen ihan tyhjä olo, ku nyt on niinku ne kolme lasta, 
[naurahtaen] mitä aina halus, on naimisissa ja on omakotitalo ja on niinku nämä, 
mitä niinku ajatellaan, mitä oli omilla vanhemmilla, tosin meitä ei ollu ku kaks, 
mutta niinku mulla oli jotenki aina se, et mie halusin kolme lasta.  
 
VEERA: - - jossain vaiheessa oli se, että kun olen tietyn ikäinen, niin minulla pi-
tää olla lapsia tai lapsi. Niin nyt, kun se on tavallaan täytetty, niin sitten nyt ei oo 
enää mitään niinkun väliä, että mulle on ihan sama, käyn niinku töissä tällä het-
kellä, ja sillei, niin minusta tuntuu, että niinkun ei ole enää mitään sellasta tavo-
tetta elämässä, että mitä [painottaen] pitää olla tiettyyn ikään mennessä esimer-
kiks. Kaikki on jo täytetty [naurahdus]. 
 
Aikuisuuden merkkien saavuttamista on seurannut ”tyhjä olo”. Luen Ritvan ja Veeran 
kertomaa niin, että nuorina haaveillaan, sitten hiljalleen rakennetaan tai palaset vain 
tipahtelevat paikoilleen ja nuorena aikuisena tai aikuisena huomaa saavuttaneensa sen, 
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mitä odotti. Aikuisuus on tässä mielessä ”täyttynyt” tila, jota edeltää rakentamisen vaihe. 
Joskus rakentaminen on tiheää tahdiltaan. 
Elämäntapahtuminen kasautuminen: ”kaikki on saavutettava yhtä aikaa”. Naiset 
kokivat, että heidän odotetaan valmistuvan nopeasti, siirtyvän sujuvasti työelämään, 
hankkivan nopeasti lapset ja ostavan asunnon. Nämä paineet kohdistuvat heidän mieles-
tään eritoten naisiin. Kuten Kikka totesi, ”naisten pitää aiemmin saavuttaa ne asiat ku 
miesten, et miehillä on tavallaan semmonen niinku löyhempi se siirtymäaika”. Naisilla 
taas ”on se just se biologinen”, hän puntaroi. 
 
AURI: - - Mut et mitä se niinku, mm, et, et naiselle tulee se rasite ja se vaatimus 
niinku hankkia lapset ja hankkia koulutus ja hankkia työ ja hankkia kaikki ma-
holliset niinku asiat ennen ku täytät kolkyt, mut miehellä ei oo samanlaista. Et sä 
voit olla vapaa, itsenäinen, ilman parisuhdetta, ilman velvollisuutta perustaa 
perhettä niin ihan kevyesti yli kolmekymppiseks ennen ku sulta ruvetaan odot-
tamaan ees vastaavia asioita, mitä naiselta odotetaan jo paljo aikaisemmin. - - 
Vaikka naisella on niinku mahdollisuudet korkeakouluttaa, niin sit kuitenkin 
niitä, ne on rajotetummat ehkä just sen perheenperustamisvaatimusten kautta. 
 
HELMI: - - ihan yleisestikin tällanen niinku [vaiti pienen hetken] että emmä tiiä 
[puhe kiihtyy] sii- varmaan siis myös sellaset paineet, että sun pitää valmistuu 
nopeesti, sun pitää lisääntyä nopeesti, sun pitää tulla töihin nopeesti, sul pitää 
olla pitkä työura, hoitaa kaikki, tavallaan siis sellanen, et ku naiselta vaaditaan 
kuitenkin sellasta, että, että: Hoida kaikki heti nyt, älä ruikuta! Vaikka saat mi-
nimipalkkaa -tyyliin tai saat huonompaa palkkaa. Ja sitten palkkioksi saat pie-
nemmän eläkkeen kaiken lisäks kiitoksena tästä panoksestasi yhteiskunnalle. - - 
 
Jos ajattelee "baumanilaisittain" yksilön olevan vailla keskipistettä, jonka avulla määrittää 
itseään ja elämäänsä, voi normiaikuisuuden merkkipaaluja pitää kuitenkin jonkinlaisina 
suuntaavina kiinnepisteinä, tosin neuvottelun alaisina. Saavutetut asiat ilmenevät myös 
konkreettisesti talona, sisustuksena ja erilaisina esineinä. Haastatteluaineisto kertoo, että 
"kaikki" eli aikuisuuteen liitetyt asiat kuten ammattiin valmistuminen, asunnon hankinta, 
parisuhde ja lapset tulee saavuttaa liki yhtä aikaa tai ainakin hyvin nopeasti. Biologisen 
kellon tikittäminen ei helpota naisen tilannetta, sillä ennen lapsen saamista olisi oltava 
tehtynä jo paljon asioita, kuten myös Brannen ja Nilsen (2002) ovat kuulleet nuorilta 
informanteiltaan. ”Saavutettuna” tulisi olla kenties koti ja tutkintoon päätetyt opinnot 
sekä jopa työpaikka, jotta lapsesta aiheutuviin kuluihin olisi varaa. (Brannen & Nilsen 
2002, 525, 528.)  
Vaikka merkkipaalut olisivatkin perätysten, eivät rinnatusten, ”kilometripylväiden” 
lyhyet välit voivat luoda tunnun siitä, että kaikki tapahtuu samanaikaisesti. Haastattele-
mani naiset kertoivat, että osa-aikatyötä tehdään opintojen ohella ja työelämästä palataan 
opintojen pariin. Samaan aikaan he ovat solmineet parisuhteita, eronneet, solmineet uu-
sia parisuhteita ja saaneet lapsia. Paisin (2000) kuvailema jojo-ilmiö (yo-yo-isation) sopii 
siihen kuvaan, mikä naisten ajatuksista piirtyy esiin. Siirtymät ovat edestakaisia. (Pais 
2000, 220.) Sen ohella, että vuosien mittaan naiset vaihtavat ”statustaan” edestakaisin 
esimerkiksi opiskelijasta kotiin hoitamaan lapsia ja kotoa edelleen töihin tai takaisin 
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opiskelemaan ja niin edelleen, he tekevät erilaisia asioita myös yhtä aikaa47. Haastattelu-
puheissa kaikki tuntuu todellakin tapahtuvan päällekkäisesti – ja naiset myös kokevat, 
että heillä on kiire. Kaikki tulisi saavuttaa nopeasti.  
Kerroin ryhmäkeskustelutilanteessa, että mielestäni nuorten aikuisten naisten elä-
mäntapahtumat vaikuttavat kasautuvan tai ainakin naiset – tulkintani mukaan – kokevat 
näin. Kysyin naisilta kantaa näkemykseeni. Meri nyökytteli ja Tanja alkoi oletettavasti 
teennäisen vakavasti laskea ja miettiä ikävuosia, joita oli mainittu ryhmäkeskustelun 
mittaan. Hedelmällisimmäksi iäksi oli mainittu 23 vuotta, mutta ennen lapsen saamista 
tulisi toki löytää kumppani; tutkinto pitäisi suorittaa viidessä vuodessa ja niin edelleen. 
Silja täydensi luetteloa asunnon hankkimisella. Humoristiseksi ilveilyksi tulkitsemani 
pohdinta tarkoitti, että kaikki mainitut asiat todellakin osuvat samoille vuosille. Jatkoin 
kysymällä, tunnistavatko naiset sanaa ”ruuhkavuodet”. Termi nimettiin lehdistä tutuksi. 
Tanja määritteli sen lyhyesti: ”Ois tekemistä 48 tunnille joka päivä.” Hän täsmensi, että 
tekemistä on niin paljon, ettei ehtisi oikein edes nukkua.  
Kysyin, ”onks teillä ruuhkavuodet” ja Tanja vastasi nopeasti: ”Kyllä, ehdottomasti.” 
Meri totesi, että hänellä on koko ajan kiire, mutta hän mietti, täyttyykö ruuhkavuosien 
elämisen määritelmä ilman lapsia. Janna, Merin lailla lapseton, ajatteli juuri samalla ta-
valla ja otaksui, että hänellä ruuhkavuodet ovat vielä edessäpäin, vaikka hänelläkin on 
jatkuva kiire jo nyt. Tanja katsoi minua kysyen ja uumoili, että käsite liitettäisiin myös 
kirjallisuudessa pienten lasten vanhempiin. Kun en tarttunut asiaan heti, Tanja kysyi 
minulta suoraan, että tiedän varmaan asiasta enemmänkin. Kiirehdin nopeasti torjumaan 
väitteen ja sanoin poimineeni käsitteen lehtiteksteistä, mikä oli totta. Tämän jälkeen selos-
tin avoimesti, että olin miettinyt, kuinka kehityspsykologian kuvaamat siirtymät sijoittu-
vat nuoren naisen elämänkulkuun ja voisivatko lehtitekstit käydä näiden teoreettisten 
näkökulmien kanssa hedelmällistä vuoropuhelua. Kertomani sai Jannan arvioimaan, että 
ikävälillä 25–35 vuotta todellakin tapahtuu enemmän kuin esimerkiksi ikävälillä 35–45 
vuotta.  
Muutos aikuiseksi ei tapahdu naisten mukaan hetkessä tai jonkin tietyn tapahtuman 
vuoksi, vaan aikuistumisen ”vaiheita” on useita. Suomessa esimerkiksi 18–24-vuotiaat 
usein opiskelevat, mutta monet heistä ovat jo muuttaneet asumaan yhteiseen kotiin 
kumppanin kanssa. Naimisissa alle 24-vuotiaista on kuitenkin vain muutama prosentti 
ikäluokasta. (Newman 2008, 654–657.) Nuoruuden ja aikuisuuden rajalla olemista voi 
kuvata niin, että jotakin on saavutettu, jotakin vielä tavoitellaan – tai kenties vältellään. 
Kuten Arnett (2004) esittää, aikuisuuteen astuminen ei ole nykypäivänä yksi ja selvästi 
nähtävissä olevan tapahtuma. Hän kuvailee, kuinka ”tie nuoreen aikuisuuteen on pitkä ja 
mutkainen, eikä sen loppua saavuteta ennen kuin lähempänä 30. ikävuotta”. Aikuisuu-
den saavuttaminen tapahtuu hänen mukaansa, kun vastuuta otetaan pala kerrallaan, 
enemmän ja enemmän. (Arnett 2004, 227.) Vuosien kulumista ihmettelevien naisten lau-
sumia voi lukea juuri tähän tapaan eli ajatellen, että aikuistuminen etenee rahtunen ker-
rallaan. Aikuistuminen on episodimaista; yksittäiset elämäntapahtumat tai jaksot elämäs-
sä ovat toimineet aikuistumisen osatekijöinä, mutta yksittäisiä tapahtumia on vaikea 
                                                     
47 Niin sanottu vaihemalli taas ajoittaa äitiyden, koulutuksen ja työn eri kohtiin elämänkulkua; tiet-
tyä tehtävää tehdään tietyssä kohdassa elämänkulkua (Nätkin & Kyllönen 1985, 136). 
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nimetä. Vain tietyt tapahtumat ovat kenties jääneet mieleen, ja esimerkiksi häät tai yh-
teenmuutto ovat vahvistaneet kokemusta aikuisuudesta.  
 
5.1.2 Aikuisuuden konkreettiset merkit 
Matka aikuisuuteen tapahtuu paljolti yksilön mielessä, mutta matkan etenemisestä voi 
löytää viitteitä ulkoisista merkeistä. Aikuisuuden fyysisiä, materiaalisia, taloudellisia ja 
muutoin konkreettisia piirteitä ja puolia koskettelevat teemat sijoitin aikuisuuden konkreet-
tiset merkit -kerrostumaan kuuluviksi.  
Konkreettisia merkkejä ovat esimerkiksi auto, kehon ikämuutokset ja omat rahat. Pu-
heet asunnosta tai talosta sijoittuivat sujuvammin pysähtymisen tematiikkaa käsitteleviin 
kategorioihin, mutta kodin sisustaminen yhdistyi aikuisen olemukseen. Henkisempiä, 
muun muassa arvoihin kytkeytyviä teemoja olivat esimerkiksi puhe vastuusta ja pohdin-
nat odotuksiin vastaamisesta. Nämä sijoitin osaksi aikuisen ajatusmaailmaa. Tässäkin tee-
mojen sijoittelu kerrostumiin on keinotekoista eli se palvelee vain analyyttisia tarkoitus-
periä. Esimerkiksi pohdinnat omien kulutusvalintojen ympäristöystävällisyydestä liittyi-
vät kysymykseen perheen rahojen riittävyydestä (ks. Wilska 2011, 200). Kotona lapsia 
hoitavan Ritvan sanoin: ”ei oo ees vara ostaa luomuruokaa eikä luomuvihanneksia, vaik-
ka tekis mieli ostaakin”. Taulukko 6 selventää, millaisia temaattisia kokonaisuuksia olen 
sijoittanut aikuisuuden konkreettiset merkit -kerrostumaan kuuluviksi. 
 






aikuisuuden merkit: asuntolaina, talon rakentaminen 
aikuisuuden merkit: kehon muuttuminen, ikämuutokset 
kasvoilla ja kehossa 
aikuisuuden merkit: asunnon sisustaminen 
aikuisuuden merkit: auto 
aikuisuuden merkit: pukeutumisessa aikuis-look 
Raha raha: omat rahat, rahan merkitys 
Kuluttaminen kuluttaminen: kohtuuton kuluttaminen  
Lapset lapset: biologinen kello 
Odotukset 




Kuten edeltävästä taulukostakin voi nähdä, naisille olivat tuttuja stereotyyppiset mieli-
kuvat aikuisuuden ulkoisista merkeistä. Näihin merkkeihin liittyy kuluttaminen. Raha on 
haastatteluaineistossa esillä myös epäsuoremmin. Haastateltavien mukaan aikuinen 
huolehtii asioistaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi laskujen maksamista; tämä vaatii taas 
rahaa. Kaavamaiset konkreettiset merkit on helppo luetella. Paula kertoi autonsa olevan 
farmari-Volvo: 
 
ERJA: Mistä sä tiijät, että sä oot aikuinen? 
PAULA: Mullon virka, [naurahtaen] mullon omakotitalo ja mullon lapsi. Ja far-
mari-Volvo. [Nauraa hieman.] Nii eiks ne oo niinku ne varmat aikuisuuden mer-
kit. 
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Palasimme ulkoisiin merkkeihin hieman jäljempänä ja tällöin Paula yhdisti aikuisuuden 
eritoten asioiden hoitamiseen, mutta valitsi esimerkiksi juuri laskujen maksamisen ajal-
laan eli varsin konkreettisen asian. 
 
ERJA: Voiks olla aikuinen, vaikka ei ois tämmösiä merkkejä niinku, vaikkei ois 
sitä omakotitaloo tai? 
PAULA: Voi. Voi. [Nauraa hieman.] Mutta tota. Mut no ehkä, ehkä se tiivistyy 
siihen vastuullisuuden, niinku et eihä-, eihän nyt tarvi olla omakotitaloa eikä 
farmari-Volvoa tietenkään, mut se, et niinku huolehtii, huolehtii omista asiois-
taan, maksaa laskunsa ajallaan niin ja tämmöset asiat, niin minun mielestä se on 
sitä aikuisuutta myöskin. 
 
Haastatteluaineistosta muodostettu aikuisuuden konkreettiset merkit -kerrostuma sisäl-
tää keskustelut ulkonäköpaineista ja kehon vanhenemisesta. Ulkonäköpaineita käsiteltiin 
haastatteluissa jonkin verran ja ohjasin haastateltavia näihin pohdintoihin myös kysy-
myksilläni, sillä lehtiaineiston jutuissa käsitellään ulkonäköön liittyviä kysymyksiä. Mo-
net haastateltavista tunnistivat ja myönsivät paineet ja kertoivat ajatuksistaan, mutta yhtä 
lailla osa haastateltavista painotti voimakkaasti, etteivät he välitä esimerkiksi mediaku-
vastojen välittämistä viesteistä. Pohdin, olisiko näitä odotuksia voinut luokitella jotenkin 
toisin, mutta päädyin pitämään kehoa koskevan keskustelun aikuisuuden merkkien alla. 
Harkitsin jopa odotukset-kerrostumaa, joka kuvastaisi erilaisia nuoren aikuisen naisen 
kohtaamia paineita. Totesin kuitenkin, ettei tällainen ryhmittely- tai tulkintatapa olisi 
toimiva. Erilaiset odotukset läpäisevät kaikki aikuisen elämänkentät, joten on selkeämpää 
ja elämän arkea paremmin kuvaavaa käsitellä esimerkiksi kehoa ja työtä omien ”otsak-
keidensa” alla ja tarkastella näihin teemoihin kytkeytyviä odotuksia kulloinkin käsiteltä-
vän temaattisen kokonaisuuden näkökulmasta. 
Aikuis-look. Osa haastateltavista kertoi muokanneensa omaa tyyliään jossakin vai-
heessa, kun olivat kokeneet, että heidän tulisi näyttää aikuismaisemmilta. Yksilöhaastat-
telussaan Silja kertoi, että hän oli jopa leikannut hiuksensa siirtyessään työelämään. 
Ryhmäkeskustelussa Meri muisteli, että hän oli yrittänyt pukeutua fiksummin, kun oli 
muuttanut pois kotoa opiskelupaikkakunnalle. Tämä oli palannut hänen mieleensä, kun 
hän oli huomannut olevansa nyt, vuosien jälkeen, ruokakaupassa mutaisissa kumisaap-
paissa. Meri tuumi, että vain aikuinen voi mennä tuollaisessa asussa kauppaan. Hän 
täsmensi, että juuri tunne siitä, että on aivan soveliasta mennä kumisaappaissa kauppaan, 
teki kokemuksesta aikuisuuteen liittyvän kokemuksen. Silja jatkoi kertomalla oman ta-
rinansa:  
 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): - - mut mie muistan ite, kun olin joskus parikymp-
pinen ja sillon opiskelin siis ensimmäistä kertaa ja sillon niin siellä oli aikuis-
opiskelijoita mukana, myöskii siis opiskeli sitä samaa alaa. Niin tuota ne tuntu 
aina niin vanhoilta. Sitten niistä, niitten vaatteita mie aina katoin, että tuo on jä-
mähtäny jollekin ajalle [Silja ja ryhmä naurahtelevat]. Mie oon ite nyt sitten silleen 
mulla on jotain kymmenen vuotta ollu tiettyjä vaatteita, niin ihan semmossii tosi 
epämuodik-, niinku ei oo enää oikeesti muotia enkä mie enää niin välitä - - tuuli-
takkikii jo olla vähä jo vanhempi, semmonen, niin. Mut sillon oli niinku tarkem-
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pi semmosesta, et kauheen niinku. No kyl, en mikään muotitietonen silleen, mi-
kään semmonen muotifriikki ollu, mut et kuitenki katto, et tommonen mokka-
takki ei nyt oo kyllä muotii [Silja ja ryhmä naurahtavat] niinku mikä oli yhellä.  
 
Keskustelimme myös Kikan kanssa hiusten pituudesta ja aikuisuudesta. Hän tiivisti 
aikuisen naisen ulkoisen olemuksen: ”tukka pätkästään ja laitetaan jakku päälle ja Mari-
mekkoo löytyy sit jostakin laukusta”. Silja kuvasi muutostaan ”aikuistyyliin” elävästi: 
 
SILJA: - - sillon ku mie eka kerran siirryin työelämään niin varmaan [nyt] se oli 
sellanen et esimerkiks mie leikkasin hiuksetki silleen sellaset aikuistyyliin että ei 
ollu enää mitään poninhäntää välttämättä tai sellasia pampuloita vaan se oli lei-
kattu silleen lyhyesti kerroksittain semmonen asiallisen näkönen tukka silleen 
esimerkiks, että olis enemmän semmosen aikuisen tyylinen ja sitten jottain ai-
kuisten farkkuja tai vaatteita silleen yritin kahtoo semmosii vähän niinku ettei 
niin semmossii repaleisii tai semmossii mitenkään liian silleen niinku vähän liian 
nuorekkaita tai jotenki tai jottain. Saatoin jottain Marimekon paitoja hankkia tai 
jotain semmossii. Et ulkosesti olis semmonen uskottavamman näkönen tai sil-
leen. - - 
 
Kikka ja Meri puhuivat erilaisista työympäristöistä ja niissä esiintyvistä erilaisista pukeu-
tumiseen kohdistuvista odotuksista. Näistä keskusteluista välittyi melko mutkaton so-
peutuminen työelämän pelisääntöihin. Aurin kanssa käymämme vuoropuhelu aikuisen 
pukeutumisesta ja ulkonäöstä oli hyvin valaiseva erilaisten odotusten ja normien osalta48. 
Auri huomasi, että olemme molemmat pukeutuneet melko hillitysti eli emme ”tietosesti 
provosoi enää” pukeutumisellamme. Kun myönsin tämän, Auri jatkoi: 
 
AURI: Niin, et. No se nyt tuli tossa mieleen. Mä en tie-, niin. No, sekin voi liittyy 
tosi paljo siihen, et sit ku joutuu niinku olemaan niinku eri rooleissa. Tai silleen 
että. Et johonki työrooliin ei enää sovi se, että on pinkki tukka ja keesi ja kau-
heesti lävistyksiä ja nahkahousut [nauraen] ja mitä mä oon pukeutunu ku mä 
oon ollu lukioikänen. Niin sit se on vaan vähä pehmentyny se tyyli aika paljo. 
Siis. 
ERJA: T[oi] kuulostaa ihanalta. 
AURI: Nii, mutta ei, eihän mua mikään estäis, siis suoraan. Mutta että nyt mä en 
vaa enää haluu. 
ERJA: Mikset sä haluu? 
AURI: [Ehkä] pukeutua. Tai tavallaan välillä kyllä mä haluisin. Mut se on var-
maan myös sit se tulee sieltä työstä, että sitte tavallaan siinä kontekstissa ei ha-
lua tai siinä haluaa kadottaa sellasen, tai haluu olla jotenkin normaali, tai ei. 
Niin. Nyt mennään kyllä pahoihin maneereihin mutta. 
 
                                                     
48 Ikävuodet eivät enää ”määrää” tarkoin naisen pukeutumista, mutta vaatteiden ja iän välillä on 
edelleen vahva ja merkityksellinen yhteys (ks. esimerkiksi vanhemman naisen pukeutumisesta 
Featherstone & Hepworth 1989, 149–150). 
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Huomasin Aurin vaivautuvan ja kokevan, että hän oli johdattanut itsensä puheillaan 
epämukavaan asemaan. Hieman kujeillen vastasin, että näinhän sosiaaliset kuviot vain 
toimivat ja yritin tällä kommentillani helpottaa Aurin tilannetta. Hän alkoi kuitenkin 
”leikata” sormellaan rannettaan auki ja jatkoi aiheesta aluksi kommenttiani myönnellen. 
Aurin hiukan hankalaksi muuttunut tilanne kuvastaa osuvasti aikuisuutta ikävänä ja 
osittain nolonakin normien noudattamisena; keskiluokkaiseen muottiin asettumisena 
(Gordon & Lahelma 2004, 85–86). Aikuisen tulee käyttäytyä aikuisen tapaan, esimerkiksi 
pukeutua kuten aikuinen (Nugin 2010, 47).  
 
AURI: - - Niin se on. Niin siihen liittyy ne muitten odotukset sinusta ihmisenä ja 
sitte kun sä asetut alttiiksi sen työn kautta niille muitten odotuksille, voimak-
kaammin ku se, mitä sä tekisit itsenäisenä yksilönä. Tai sem-. No itsenäisenä nyt 
siinä mielessä, että sää et oo riipp-, no apua. No nuoruuteen kuitenkin liittyy siis 
silleen se vapaus. Että kun siin etsitään sitä omaa identiteettiä mutta ollaan riip-
puvaisia perheeseen niin sit tavallaan ehkä perhe ei kritisoi niin paljon tai no n- 
ainakin mä oon saanu kotona aika silleen väljästi sit kasvaa aikuiseksi. Niin. 
Mm. Mut sitte taas työelämässä sit on tullu ne erilaiset odotukset ja paineet, että 
on tullu ne. Niitei voi, niitä vastaan ei voi kapinoida enää sillä tavalla. Jotkut ul-
konäkökysymykset tai käyttäytymissäännöt tai muut. 
 
Ulkonäköpaineet. Ulkonäkökysymyksiä käsiteltiin lähes kaikissa haastatteluissa, sillä 
kysyin melkein jokaiselta haastateltavalta esimerkiksi ulkonäköpaineiden kokemisesta, 
niiden muuttumisesta iän myötä tai jotakin muuta, mikä sopi haastattelun kulkuun. 
Silmiinpistävää oli, että haasteltavista suuri osa torjui koko kysymyksen. Monet naisista 
kiistivät pontevasti kaikenlaiset ulkonäköpaineet, eritoten joukkoviestinten osuuden 
odotusten luojana – ainakin omalla kohdallaan. Myös ne naiset, jotka tunnistivat tai tun-
nustivat paineet, pohtivat haastatteluissa, mistä paineet tulevat. Haastattelijana pohdin 
jonkin olevan pielessä kysymyksenasettelussani, kun nuoret naiset miettivät toden teolla 
ulkonäköpaineiden ja muiden odotusten aiheuttajia ja ylläpitäjiä. Ehkäpä media tuntui 
niin itsestään selvältä kohteelta, ettei sitä haluttu edes mainita. Jenni pohti yleisesti pai-
neiden aiheuttajia seuraavasti: 
 
JENNI: No. Niin. Emmie tiä, mut sitte taas mistä ne paineet tulee, mikä sen ai-
heuttaa. Et onkse ystäväpiiri vai onkse, et, et, mie, mie en osaa sanoo, et-et, voi 
olla, et jollekin on, on mahdollisesti, mut tietysti ku mie en oo, silleen, ajattele, 
tai mie en nää ite sellasta, kun mie, [nauraen] miulle on ihan sama, mitä muut, 
muut miettii meijän [elämäntilanteesta] - - 
 
Toinen selitys on se, että esimerkiksi Helmi lähestyi kysymystä ulkonäköpaineista paljon 
syvällisemmällä otteella kuin aavistin. Keskustelimme Iholla-televisiosarjasta ja Helmi 
mainitsi eräänä suosikkijaksonaan jakson, jossa käsiteltiin ulkonäköön liittyviä kysymyk-
siä. Sarja seurasi muutaman suomalaisen naisen elämää niin, että naiset kuvasivat itse 
omaa elämäänsä ja katkelmat oli leikattu televisioon sopiviksi, temaattisesti jäsentyneiksi 
kokonaisuuksiksi. Jo haastattelutilanteessa tunsin, että sarjan kautta Helmi pystyi puhu-
maan omista kokemuksistaan. Kun haastateltava pohtii, että ”jotkut naiset voi kokea 
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paineita painostaan”, on helppo kuulla hänen sanovan: ”koen itse(kin) paineita painosta-
ni”. 
 
HELMI:  Mut se oli, must se oli kauheen lohduttava sarja myös niinkun huoma-
ta, että. Et siel oli esimerkiks joku jakso, joku ”Naisen elämää” tai joku tällanen, 
missä niinkun, pohdittiin just jotain kauneusihanteita tai just jotain. En tiä, se, se 
oli must todella hyvä jakso. 
ERJA: Mitä sä aattelet, tartuin heti tohon kauneusihanteisiin, kun puhuttiin noist 
odotuksista. Koeksä, että, et semmosia paineita on edelleen? 
HELMI:  No kyl mä luulen, et on. Mut mä en sit tiä, et mistä ne tulee, että taval-
laan. Tavallaan kun niitä ei tuu periaatteessa tai kun ne tulee oman pään sisältä, 
mut mistä ne niinku tulee sinne? Et tuleeks se, tuleeks se sit niinku mediasta pe-
riaatteessa? Koska sit tavallaan. E-, ei mun parisuhd- tai mun nykynen parisuh-
de ainakaan niinku yritä luoda mulle mitään sellasta, mitä pitäs olla tai. Tai ei 
kaveritkaan eikä sukulaisetkaan. Et en mä tiiä, mihin mä sen sit ulkostasin, et 
mistä se tulee. Et jollei se ois joku. No, että ”Näin saat itsesi kesäkuntoon” -
lehdet. Ja sitten lehdissä pyörii kaiken maailman juttuja ja eihän niinku, nii. Ai-
nahan niinku tai niin. Aina pitäs olla kauheen laiha. Ja sit jos itekin kattoo vaikka 
jotain telkkaria ja sit huomaa, et joku ei vaikka oo laiha, niin kyllä sen pistää 
niinku, kyl sen huomaa itekin ja kattoo, että ”No toi ei, ton ei kannattas pitäs pi-
tää tollast pukuu päällä.” *Hämmentynyt naurahdus.] Tai tiijätkö siis sellasta että 
niinku. 
ERJA: [Puheen alle] tiedän. 
HELMI:  Et s-, se on niinku. Mn, mut se, se on niinku. Mä en tiä, oman pään si-
sällä sellane niinku mörkö. Emmä tiiä, ehkä. Ehkä, ehkä en tiiä, onko niin paha 
enää. Niinku omankaan pään sisällä, et voisko se olla jotain sellasta, että alkaa 
olee sujut itsensä kaa, vaikka onkin vatsamakkara. Tai että, et se ei niinku lop-
pupelissä muuta mua ihmisenä, vaikka, vaik ennen on ajatellu, että, et nyt mä 
oon lihonu kaks kiloa ja [mun?] elämä on nyt tässä. Et ei nyt ihan, mutta silleen 
että, et: ”Joo et mä, mä en voi enää nyt niinku, mun o pakko lähtee liikkumaan” 
ja sit menee överiks koko juttu. Että. Et niin, kyl niitä on, mut en tiijä, mikä sen 
luo. 
 
Sarja tuli esille myös järjestön keskustelupiirissä. Eräs keskustelija mainitsi juuri saman 
jakson, Naisen elämää. Keskustelijat puhuivat sarjasta sekä kriittisesti että mainiten ole-
vansa ”ihan koukussa” sarjan seuraamiseen. Esille tuli myös jakso, jossa eräs sarjan hen-
kilöistä oli myymässä taloaan. Keskustelijat pohtivat talon sisustamisen ja oman ulko-
näön ”laittamisen” välisiä yhteneväisyyksiä. Sisustaminen esitettiin keskustelijoiden 
mukaan sarjassa yhtenä elämän osa-alueena, eli esteettisyyden vaatimus kattaa kaiken 
kehosta kotiin. 
Haastatteluaineistoon sisältyy kertomuksia syömishäiriöistä ja laihuus on aineistossa 
yhtä kuin kauneus – näin voi lukea myös lehtiaineistoa ja ylipäätään nykykäsitykset 
kauneudesta liittyvät tiiviisti hoikkuuteen. Mediakuvastojen laihat mallit ja julkisuuden 
henkilöt, joissa ei ole lainkaan niin sanottuja kauneusvirheitä, ovat naisten silmissä epä-
uskottavia: ”ne ei oikeesti oo semmosia”. Esimerkiksi Jannaa kiinnostaa, miltä nuo naiset 
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näyttävät ilman meikkiä. Toisessa yhteydessä hän kertoi, että meikittömiä kuvia katsoes-
saan voi kokea helpotuksen tunteita. 
 
JANNA: - -  kylhän sitä nykysinkii Facebookissa ku tullee semmonen, et ”katso, 
miltä tämä tähti näyttää ilman meikkiä”, niin heti mennään kattomaan, et ”no ei 
se noin nätti nyt ollukaan!” Et sit tulee siit jotenki hyvä mieli, et ”no niin”, että, 
et ”ei ne oo oikeesti tuon näkösiä”. Et kyl sitä, sitä jotaki semmosta vahvistusta 
hakee niinku vieläkii. Jollakii tasolla. Et ei ne oikeesti näytäkään tuolta. Et kun 
sitä on ajatellu ain, et ne on niin semmosia. Täydellisiä. 
 
Median luomat ulkonäköpaineet. Myös Ella, joka kenties oman ammattinsa vuoksi ei 
kiistä mediakuvastojen voimaa, tuo esille kuvien muokkaamisen. Juuri meikittömistä 
tähdistä puhunut Jannakin kummasteli kuvien ja mainosten voimaa.  
 
ELLA: Niin, ja sit, no sen tietää ammatti-ihmisenä, miten paljon niitä muokataan 
niitä kuvia, et mie en usko yhtään niihin. Ja sitten kuka tahansa saahan näyttään 
ihan miltä vaan. Niinkun oikeenlaisella meikillä, oikeenlaisella niinkun PhotoS-
hopeilla [ja?] muuten. Et. Niin. - - 
 
JANNA: - - me sitä monesti - - naureskellaan jolleki ripsivärimainoksille, et tuo-
han on niinku niin naurettavaa. Et kai te nyt  tajuaa, et ei tuol niinku oo tuom-
moset ripset oikeesti niinku luonnostaan, et siinon niin monta kerrosta vaik 
minkänäköst tekoräpsytintä. Ja sit kuitenkii, ku menee ite sinne kauppaan, niin 
”tuosson tuo volume million lash, mie otan tuon, et sil tulee varmaan tosi hyvät 
silmäripset”. Ja sit ku ne ei kuitenkaan näytä samalta, vaik sen, niinku naures-
keltu just edellisen päivänä, et onpa niinku typerä niinku, et kai nyt kaikki taju-
aa tuon, et se ei näytä tuolta. Niin kyl se niinku kuitenki jollain tasol se vaikut-
taa. 
 
Lehtien välittämiä viestejä kyseenalaistettiin useammassa haastattelussa. Kuvankäsitte-
lyn ohella käsiteltiin hieman lehtien tapaa tehdä juttunsa. Kerroin Essille haastattelun 
loppupuolella, että analysoin myös naistenlehtiä. Siirryimme puhumaan lehdistä, jolloin 
Essi kummasteli äärimmäisyyksien esittelyä. 
 
ESSI: Niin. Kyllä. Se on kyllä aika. Kyllä mä joskus luen niinku niitä, ihan. Siis 
mä tykkään naistenlehdistä. Eikä ne oo mitään pelkkää hömppää. Suurin osa on 
aika siis, niistä pystyy lukemaan just rivien välistä ihan hirveen paljon. Kaikista, 
kaikista käsityksistä ja muusta ja sitten sitä on hauska huomata, miten ne jotkut 
niinku yrittämällä yrittää just niinku, että olis niinku semmonen vapaa katso-
mus, niinku että kaikki käy. Et kaikki on niinku, mutta sitten sieltä [korostaen] 
haetaan just niinku niitä tiettyjä esimerkkejä, mitkä on mahdollisimman allevii-
vaavia. 
ERJA: [Yrittää puhua Essin puheen päälle] esimerkiks? 
ESSI: Mikä mua ärsyttää, siis no sillä tavalla, että, et jos puhutaan vaikka hippi-
perheestä, hippiäidistä. Niinku tämmösestä että, että on tämmönen niinku luo-
muhippi niinku positiivisessa mielessä, niin sit sinne täytyy niinku täytyy hakee 
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esimerkiks joku, joka on muuttanu jonneki hirsimökkiin maalle, joka syö niinku 
jotain juuria metsästä ja nyrkkipyykillä pesee vaipat. Että mitä se niinku palve-
lee ketään, koska se on vaan semmonen ”oho vau”.  
ERJA: Niin. 
ESSI: Että, että. No tietysti onhan se tylsää niinku lukee sellasista, jotka niinku 
elää kaupungissa, mutta tekee kaikkesa, että olis niinku mahollisimman luon-
nonmukasta ja. Taikka sitten yks pykälä vielä, että, ne jotka elää kaupungissa ja 
tekee kaiken mahollisen, mutta ne elää vaan niinku esimerkiks pieni perhe niin-
ku kahdella opintotuella. Ja on se lapsi siinä. Että entäs sitten, kun ei ookaan ra-
haa olla niin hirveen luomua tai ei oo valmis niinku luopumaan sitte siitä puhe-
limista ja vedestä. [Naurahtaa.] Kuitenkaan. 
 
Ella kertoi samasta aiheesta eli lehtijuttujen tavasta värittää asioita omakohtaisen esimer-
kin, jonka kautta hän selvensi käsitystään lehtijuttujen ja arjen välisestä erosta. Ellan 
aiemman työyhteisön jäsentä oli haastateltu lehteen. Jutun välittämä kuva kyseisestä 
kulttuurialan ammatista oli Ellan mukaan väärä. Hän on nähnyt ”harmaan puolen siitä”, 
mutta olettaa, että ”kaikki, jotka lukee sitä lehtee, niin varmaan miettii, että voi vitsi, kun 
oisin tommonen”. Ella totesi, että hän ei lue naistenlehtiä. Perusteluna kieltäytymiselle 
hän esitti juuri lehtien välittämän keinotekoisen kuvan, joka on täysin lavastettu. Lehdis-
sä kaikki on hienoa. 
 
ELLA: Mie en lue yhtään naistenlehtiä, mutta tota. Siis sen takia, koska miusta 
niissä on jotenki aina semmonen. Luotu jotenkin semmonen. Ihmeellinen maa-
ilma, että kaikki on just jotain työtä tai niinku  kaikki maailma on tosi tai se elä-
mä jotenki tosi hienoo ja loistokasta ja pitäs olla just semmosta. - -  Niin, miusta 
se oli jotenki vähän semmosta. Unelmien myymistä ehkä ne lehdet. Et niistä 
niinkun ei oikein saa sitä totuutta sitten esille.  
 
Kysyin, tarjoavatko lehdet hänen mielestään siis jotakin sellaista, mitä ei voi edes saavut-
taa. Ella vastaus oli odottamaani jyrkempi. Hän näkee lehtitekstit osittain suorastaan 
painostuksena, mutta vastauksen lopulla hän toteaa, että niitä voi lukea myös viihteenä, 
jolloin lukija ei koekaan paineilta. 
 
ELLA: Niin. Toisaalta miulle tulee semmonen, että, et se on niinku ehkä, että 
niinku myöskin painostusta. Että, et ihmiset alkaa miettiä, et no onks miun elä-
mä tämmöstä, mitä tässä lehdessä lukee. Ja tai sit se on niinkun joko et joku ottaa 
sen vaan semmosena niinku aivot narikkaan -hetkenä, että kun ne lukee sen ju-
tun, niin sit ne on silleen, et voi vitsi, vähän siistii. Ja sitten ne menee takas sinne 
omaan arkiseen elämäänsä. Niin. 
 
Ikämuutokset kasvoilla ja kehossa. Kysyin useilta haastateltavilta, muuttuvatko tai 
katoavatko ulkonäköön kohdistuvat odotukset iän myötä. Rypyistä ja ”ikääntyvälle ihol-
le” suunnatuista tuotteista keskusteltiin kevyen vitsailun tarjoaman turvan kautta, mutta 
esimerkiksi Ella sanoi pelkäävänsä rupsahtamista. Kysyin häneltä yleisemmin erilaisista 
tulevaisuuden uhkakuvista, jolloin mainituksi tuli kehon muuttuminen. 
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ERJA: Niin. Onks jotain semmosia huolia tai murheita, mitä sä aattelet, mitkä 
vois varjostaa sun tulevaisuutta tai yleisemmin, voit sä puhua yleisemmälläkin 
tasolla, vaikka niistä muista [hymyillen] kakskytviisvuotiaista suomalaisnaisista, 
et mitä sä veikkaat, minkälaisia asioita ihmiset murehtii? Tai huolehtii tulevai-
suudestaan? 
ELLA: No varmaan sitä työtä ja rahaa. Ja sitä, että saako ne sille koulutukselle 
mitään vastaavaa hommaa. Uskon, että paljon,  paljon sitä. Sit ne varmaan miet-
tii, että rupsahtaako ne kolmekymppisenä ja. [Pieni hymähdys.] Tai minuu joten-
kin ahistaa ihan kauheesti tää ulkonäköpainejuttu myöskin.  
ERJA: Eiks se helpota teinivuosien jälkeen? 
ELLA: Itse-, sillon miulla ei ollu sellasta. Että tota. Se oli niinku jotenki tosi help-
poo teini-ikäsenä, mulle tuli vasta myöhemmin sit semmonen. Tai niinkun suo-
raan sanottuna mie sairastuin syömishäiriöön - - mutta ei mu[lla?] teini-ikäsenä 
mie olin tosi itsevarma. Ja. Ja silleen niinkun sai[n?] pukeutuu miten halus ja sit-
ten tuntu siltä, et kukaan ei voi arvostella, [sitten?] jos arvostelee, niin ihan sama. 
Mutta sitten myöhemmin tuli sit semmonen niinku epävarmuus siihen elämään 
ja ulkonäköön, ja tuli semmosii paineita. Ja nyt sitten taas tuntuu, et ne on niinku 
helpottamassa, et on päässy yli niistä. - - 
 
Jatkoimme iästä ja kehosta hieman jäljempänä. Tuolloin tulivat puheeksi erilaiset toi-
menpiteet, joilla ikäänsä voi häivyttää.  
 
ERJA: Niin, ne muuttuu ehkä ne ulkonäköpaineet vaan iän myötä erilaisiks, tei-
ninä ne on ehkä vähän toisenlaisia. 
ELLA: Niin. Mie aattelin joskus nuorempana, että, et vitsi kun [oot?] nyt van-
hempi, sun ei tarvi enää ajatella, mitä muut ajattelee siusta. Että, et sie et enää 
koe semmosta, niinkun että joku kattoo pahasti, jos sullon lyhyt hame tai jos sul-
lon meikkiä sen ja sen verran naamassa. Mut sit mie tajusin, että, kyllä sitä myö-
hemminkin arvostellaan. Et kun mie oon nelkytviis tai viiskyt, niin kyllä var-
masti joku kattoo minuu jossain kahvilassa ja miettii, että toi on samanikänen 
kun hän, mutta ei näytä kuitenkaan samalta. Että. Siun pitäs jotenkin vaan niin-
ku oppii sietämään sit sitä.   
 
Jannalle ryppyjä vaikeampi asia ovat harmaat hiukset. Hän puhui hiuksista samalla, kun 
hän mietti ulkonäköön kohdistuvien paineiden pysyvyyttä tai muuttumista ikävuosien 
kertyessä. Kysyin, helpottavatko ulkonäköpaineet iän myötä vai onko kyse vain painei-
den muuttumisesta. 
 
JANNA: Mie luulen, et varmaan ainaki entisaikaan on niinku ollukin sillai, et ei 
niinku oo odotettu sitä, mutta että. Mut et en mie tiiä, et helpottaaks ne nykyai-
kana, koska jotenkii kun mie. Katoin niinku omaa äitii ja sitte. No esimerkiks tää 
miun mahollista tulevaa anoppia, niin kyl hyö niinku kumpikii on niinku. Vär-
jää tukkaa ja niinku sit ku lähetään johonkii, niin laitetaan meikkii ja niinku. 
Mietit-, niinku se, että ei. Et just se että niinku esimerkiks harmaat hiukset, mitä 
kummallaki varmaan olis, ni kylhän hyö ne niinku värjää pois. Et kyl niinku mie 
luulen, että. Ehkä [tai?] en mie tiiä, et. Ehkä se paine ei välttämättä oo hel-, niin-
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ku yhtään sen kevyempi, mut ehkä ite osaa suhtautuu siihen eri tavalla. Ku aat-
telee sillon nuorempana. Et jotenki [hieman korostaen] kestää ehkä sen paineen 
paremmin ja pystyy käsittelemään sitä.  
 
JANNA: - - jotkut rypyt ei minuu niinku, et jos tulee vaik silmäkulmiin ryppyjä, 
niin se ei niinku minuu, ei se minuu niinku pelota yhtään. Mut et ehkä just joku 
hiusten harmaantuminen voi olla niinku. Semmonen. Mikä sit saattaa niinku. 
ERJA: Värjääks sä hiuksia? 
JANNA: Värjään, värjään. Et. Että tota. Et se vois olla niinku semmonen, et ku 
huomais, et alkas tulla harmaita hiuksia, ni. Semmonen. 
 
Ulkonäköpaineet eivät siis katoa, mutta naisen tulisi oppia sietämään niitä. Tätä tehtävää 
ei helpota iän, kilojen, ryppyjen ja muun kertyminen eli ruumiin vanheneminen49, mutta 
toisaalta mielen ”vanheneminen” eli ajatusten muuttuminen ajan mittaan voi auttaa: 
esimerkiksi Veera ja Kikka olivat jo hieman tätä oppineet ja samoin edellä siteerattu Jan-
na, joka on itselleen armeliaampi kuin varhaisteininä. 
 
ERJA: Luuleksä, että tommoset keskiverto-kakskytviisvuotiaat naiset miettii 
tommosia niinku vaikka ulkonäköpaineita? 
VEERA: Joo, uskoisin, että keskiverto kakskytviisvuotias nainen, niin sille on 
tärkeää olla niitten kriteerien mukanen. Ulkonäöllisesti. 
ERJA: Koeksä itte semmosia paineita, tun-, tuntuuks susta tai näeksä niinku jo-
tenki ahdistavana vaikka just jonku mediakuvastot tai jotain? 
VEERA: Hivenen. Onneksi sen verran on niinku kasvanu itse henkisesti tässä 
vuosien saatossa, että jotenkin osaa myös arvostaa itseään sellaisena kun on. 
Niin, niin. [Erittäin hitaasti ja venyttäen] joo. Kyllä silti tulee ajateltua, että kun 
tuo. Nämä naiset, nämä naiset, joita mediassa on esillä, niin kun ne on jotenkin 
aina niin hoikkia ja hoikkia ja kauniita, niin sitten miks mä en oo [nauraa]. 
 
ERJA: Niin. Jos ajattelee silleen yleisemminkin, ni, aatteleksä niin, että, ymmär-
sinks mä oikein, et ei ne ulkonäköpaineet niinku häviä mihinkään - 
KIKKA: Ei ne häv-, ei ne häviä. Ää, no itelle ehkä antaa olemaan [hakee hieman 
sanoja] enemmän niinku, silleen joustavampi ja sitten [suhtautuu?], enää ei kuole 
siihen, että on sitä selluliittia tai raskausarpia tai tämmösiä näin, että mie hyväk-
syn helpommin nyt tällä hetkellä kun vähä nuorempana, mut silti olen aika ul-
ko-, mä oon, ulko-, oman ulkonäköni suhteen aika semmonen neuroottinen kui-
tenkin vielä, että ei ne oo silleen hävinny. Ja mie en oikein usko, et ne häviäis 
välttämättä koskaan.  
 
JANNA: - - No oikeestaan niinku ei ees murrosikää vaan jo niinku esimur-
rosikää niinku semmosena kymmenen, sillon kun mie olin semmonen ykstoist-
                                                     
49 Ks. Hoikkalan (1993) pohdinta ”nuoruudella lyödyn” ja ”vanhanaikaiseen ikäsyndroomaan lan-
genneen” Hannele Schlizewskin ”rankasta lehmäkompleksista”, kun ikää kertyy ja nuoremmat 
ohittavat. Analyysin lopputulos on kaksijakoinen: Schlizewski on vahva ja selviytynyt taistelija, 
mutta tämä ei tarkoita, etteikö vain nuoruus olisi elämisen arvoista. (Hoikkala 1993, 69–72.) Tämä 
taistelu kutsuu erityisellä tavalla naista, jolta odotetaan nuorekasta ulkonäköä. 
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vuotias, kun oli Spice Girlsit, niin kyllähän niitä niinku katottiin ja niinku ihail-
tiin ja. Ja niinku kyllähän niit niinku mietti hirveesti niinku et, et miksei ja niinku 
sillon oli paljon niinku ehkä nyt on niinku paljon armeliaampi silleen itelleen, et 
ei sen kaa esimerkiks oo niin tiukka jonku syömiste kanssa vaan niinku että, et 
syö ja urheilee sen mukaan mistä niinku ite tykkää, kun sillon se oli jotenki 
enemmän sellasta jotenkii just, että, et mitä voi syyä ja mite- miten, miten paljon, 
sit on niinku, sit käytiin lenkillä niinku ihan niinku sen takia, että lenkillä pitää 
niinku nyt käyä. Et jotenkii sillon se oli ehkä paljon niinku kovempaa, nyt sitä 
tekee enemmän sen mukkaan, mikä niinku, mikä tuntuu hyvältä millonkii. - - 
 
SONJA: - - Mutta että  kyllähän siihen nyt tietenkin totta kai siihen nuoruuteen 
ja siihen liittyy ne omat kysymyksensä just semmosista kelp-, kelpaanko tällai-
sena kun olen -kysymyksistä, niin kyllä, kyl niitä niinkun on miettiny joo, kyllä 
sinänsä, mut sit just, että vaikka niiton miettiny, niin silti mä en niinku muista, et 
mulla mitään ihan hirveen radikaaleja toimenpiteitä kumminkaa ois seurannu 
niistä mietinnöistä - - 
ERJA: Ooksä  enää kyselly itteltäs sellasia kysymyksiä, et kelpaanks mä? 
SONJA: Ei kyl ne. Kyl ne on nyt vähä niinku jääny, jääny. Kun tietää kelpaavan-
sa, niin ei tartte enää kysellä. 
 
Paula koki äitiyden vähentäneen ulkonäkökysymysten pohdintaa entisestään, vaikka 
ulkonäkö ei ole ollut hänelle aiemminkaan ” kauheen tärkee”. Kuitenkin ”lapsen myötä 
niin se on jääny vielä niinku semmoseks toisarvosemmaks asiaks”. Haastatteluun hän 
saapui meikittä; ennen äidiksi tulemista hän ei ollut voinut kuvitella liikkuvansa ilman 
meikkiä julkisilla paikoilla. 
 
PAULA: Kyllä tota, jos yleisellä tasolla miettii, niin kyllähän, kyllähän niinku ul-
konäköpaine on nais-, naista kohtaan ihan valtava. Mulla on ollu, se on ehkä 
semmonen niinku isoin muutos, mikä niinku äitiy-, äitiyden myötä niinkun 
muuttui, että, et niinku nytkin tässä olen ihan niinkun naturel, että, et niinku jos 
miettii, että ennen sillon lapsen tuloo, niin ei voinu kuvitellakaan, että ilman 
meikkiä lähtis ihmisten ilmoille. Et niinku sillä lailla minä aattelen, että äitiys on 
myös jossain määrin niinku antaa an-, anteeksi tai siis sillä tavalla, että tai että ei 
niinku itekään, no emmä tiedä, muuttuuks arvot, tai mistä se johtuu, mutta tota, 
että ei, ei niinku itelläkään oo semmonen että. Ni, merki-, merkitykset ehkä, asi-
oille antaa erilaisia merkityksiä, nyt on se, tuntuu juhlalta, et se kuuluu niinku 
juhlaan, että laittaudutaan ja. Koska ei siihen ihan yksinkertasesti ei siihen voi 
käyttää niin paljoo aikaakaan kun ennen lasta ni. 
 
Rupsahtamisen ajateltiin tapahtuvan viimeistään noin kolme- tai neljäkymmentävuotiaa-
na. Ryppyjen ohella painon lisääntyminen liittyy ikävuosiin: muutamat naisista väittivät, 
että on biologinen fakta, että nainen lihoo iän myötä.  
 
VEERA: Painaa just, niinpä, olla tosi laiha ja kuitenkin isorintainen ja [nauraen] 
leveälanteinen. 
ERJA: Tota muuttuuks tai väheneeks tommoset ulkonäköpaineet iän myötä? 
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VEERA: En oo varma, itse asiassa. Öö. Saattapi olla, että ehkä ees ei. Että sitten 
tavallaan, kun oot jo vähän rupsahtanu, niin sittenhän sinun pitäisi olla jo rypy-
tön, vaikka se ei ole luonnollista ja olla, olla niinkun edelleenkin yhtä laiha, 
vaikka tuota. Tuo fyysinen kehitys nyt sori vaan käy niin, että [naurahtaa puus-
kahtaen], että nainen, nainen lihoo sitten vähän iän myötä ja muutenkin, niin en 
usko, että se ainakaan helpottuu siinä sitten, koska sitten fysiikka ei enää yhtä 
lailla korjaa sinun virheitäsi, että tälleen nuorena vielä, kun aineenvaihdunta on 
vilkasta ja muutenkin niinkun keho, keho on niinkun helpommin sulattaa rasvo-
ja pois ja niin eespäin, niin sitten on helpompi pysyä niissä ihanteissa, mut sit-
ten, kun olet vanha ja ryppyinen, niin sitten se vasta vaikeaa onkin. 
 
JENNI: Joo, no kyllähän me [nauraen] rupsahdetaan, kyllähän sen huomaa! On 
siis jos ihan, jos niinku. Totta kai, tietenki on, on se, että ihminen vanhenee, ih-
miskeso, keho vanhenee. Niinku me pilaannutaan. [Nauraa.] 
ERJA: [Hymyillen] nii just. 
JENNI: Siis sehän on niinku luonnon kiertokulku ja se tulee tapahtumaan, ei, ei 
kakskymppinen näytä samalta kun kolmekymppinen. Ihminen lihoo, vanhat 
vaatteet ei pysty, [iha] mahdu enää päälle, siis nehän on sellasia, että apua, joku 
rupee tolkuttomasti laihuttamaan ja toinen miettii, että no, en ole enää kaksi-
kymppinen ja sit ehkä rupee prosessoimaan, että miksi näin ja joku hyvin pie-
nenkin asian voi käynnistää sellasta itsetutkiskelua. 
 
Esteettinen kirurgia ja muut siihen verrattavat hoidot mainitaan haastatteluaineistossa 
kolme kertaa. Jenni pilaili esteettisestä kirurgiasta ottamatta itse selvää kantaa aiheeseen, 
Ella ei haluaisi kokeilla tällaisia toimenpiteitä ja Kikka pohti hoitojen hankkimista, tosin 
hieman hymähdellen. Ellankin kanta vaikuttaa hieman horjuvalta, sillä hän päätti poh-
dintansa toteamalla ”mut sitten taas”. Tämän jälkeen hän siirtyi puhumaan toisesta ai-
heesta ja en kysynyt täsmennystä tai pyytänyt häntä selittämään, tarkoittiko hän sanoil-
laan esimerkiksi ”toisaalta” tai jotakin muuta harkintaa ilmaisevaa. 
 
JENNI: Se on niinku hy-, ittesä hyväksyntää. Siis niinkun. [Hengähtää.] Joo, mi-, 
miun näkemyksen mukaan se on niinku hyväksymistä. Että tota. Ja niinku yli-
päänsä kaikki muutki asiat. Että tota, et jos sie et pysty hyväksymään ja sopeu-
tumaa, joo, se on ehkä. Niin-niin si-, sit niinku. Sit ruvetaan taistelemaan vas-
taan. Mm. Ja toiset taistelee jo ihan, ihan kaikista pienistäkin jutuista, että. Että. 
[Kujeillen] mutta nykypäivänä ei haittaa, vaikka rupsahtaa, eikun Rolffille50 vaan 
ja hih, naama kuntoon! [Naurua.] 
 
ELLA: - - Tietenkin minuu niinku ahdistaa se ulkonäkökeskeisyys, et nyt miust 
tällä hetkellä itestäni tuntuu, et mie en ikinä tuu ottaan mitään myrkkyy esim 
naamaani, et miusta niinkun rypyt on tosi karismaattisen näkösiä. Mut sitten 
taas. - -  
 
                                                     
50 Kirurgian ja plastiikkakirurgian erikoislääkäri Rolf Nordström, joka johtaa Professori Nordströmin 
Plastiikkakirurgista Sairaalaa. 
  121 
 
KIKKA: - - Mutta tuota, mut sit mulla on just se, että on niinku puhunu ihmisten 
kanssa, kyllä mie varmaan. Lähen ottamaan jotain [hieman naurahdellen] kasvoi-
hin jotain ryppyjen poistoo, koska mulla on ihan hirvee olo, että on niinku, tulee 
ryppyjä koko ajan, et lähinnä se on mulla sit yks juttu ja sit paino on toinen. 
Mutta. On ne ehkä vähän niinku muuttunu siitä, että mie kakskymppisenä kui-
tenki kuvittelin jo sillon, et mullon vaikka mitä niinku tämmösiä ryppyjä ja sel-
luliittia, mulla ollukaan ja nyt mie oon tajuan, että hitsi, ku ois sillon ollu tyyty-
väinen. Ja nyt sitten niinku varmaan mie aattelen sit viiden vuoden päästä, ku 
oisin vaan o-, ollu tällön tyytyväinen, mutta. - - 
 
Biologinen kello. Naisen kehoon liitetään puhe biologisesta kellosta. Aurin mielestä ”se 
aika tylyy tekstii, mitä tulee siis jostain lääketieteen puolelta”. Lääkäri- ja terveydenhoita-
jakäyntien yhteydessä Aurille oli valjennut, että hän on jo ”vanhempi nainen”, kun kyse 
on hormoneista ja raskaaksi tulemisesta. Auri oli ollut sanaton tämän tiedon edessä. Hän 
tuo myös esiin vahvasti sukupuolittuneen eron miesten ja naisten välillä: mies voi tulla 
isäksi melkein missä iässä tahansa (ks. Gordon & Lahelma 2004, 94). 
 
AURI: - - Mut sit se oli vaan silleen, et ”mutta kyllähän se ikäasia on sellainen, 
että kahdenkymmenenviiden vuoden jälkeen niinkun hormonitasot heikkenee ja 
se lasten saanti niinku vaikeutuu ja  kolmenkymmenen vuoden jälkeen se on jo 
niinku dramaattisesti, tai niinku se on jo huomattavasti vaikeempaa.”  Ja sit on 
silleen [haukkoo henkeä], että ”ymm”. - - No siitä mä oon niinku, siitä mä oon ollu 
vähä silleen katkera, että kun vertaa niinkun miehen ja naisen kehitystä, niin 
mies, ollessaan kakskytkaheksan, niin voi olla ihan silleen vielä, et ”phh, mit-
kään perheen perustamiset kiinnosta”. Ja se voi niinku aivan hyvin hankkia niitä 
lapsia sitte reilusti kolmenkympin puolellaki, koska ei se miehen niinku. Noh, 
kyl silläki varmaan [kaikke?] siittiöitten määrä laskee spermassa, mutta siis lo-
pulta siis se vaiva niinku, fyysinen rasite tehä lapsia niin on paljon pienempi kun 
sit taas naisella, et et niitä biologisia vuosia, hyviä vuosia,  niin ne alkaa niinku 
heikentyä sen kahenkytäviiden vuoden jälkeen. Näin mulle sano ihan suoraan 
itse asiassa tota ni terveydenhoitaja, kun mä jotain kävin siellä ihan muilla asioil-
la ja sit mä vaan kysyin niinku että, jotain tuli puhetta jostain lapsista, niin sitten 
mä. Sit se vaan oli silleen ”kyllähän se on sellainen, että ko sä olet”. Niin, mä kä-
vin e-pillereitä hakemassa. Siihen se liittykin. Niin tuota, niin sit se oli silleen: 
”Minä laitan sulle tämmöset vanhemmalle naiselle suunnatut e-pillerit.” Mä olin  
silleen [ääntä korottaen+: ”Mikä vanhempi nainen?!” 
 
Janna, joka oli juuri ennen ryhmäkeskustelua käynyt lääkärin vastaanotolla, kertoi koke-
muksistaan ryhmässä:  
 
JANNA (ryhmäkeskustelussa): Minulle sano, just tänään kävin lääkäril, iltapäi-
vällä, lääkäri kysy, että ”minkäs ikänen sie olitkaan”. Mie sanoin [et] ”kakskyt-
kuus”. ”Ai, no oot sie, monta vuotta sie meinasit sitte ottaa niinku lasten hank-
kimista”. *Naurahtaa] [?] mie sit sanoin, ”no en, en oo viel tehny suunnitelmaa”. 
Niin-niin,”tiesitsää, että sun hedelmällisin ikä oli kolme vuotta sitten, [naurua 
äänessä] et se oli kakskytkolmevuotiaana!” *Ryhmä yhtyy naurahteluun.] - - ”aa, et 
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aivan. No. - - Minkäs sille sit enää täs mahtaa.” *Yhteistä naurua.] - - Mie, mie jo-
tenkii niin hämäännyin. [Nauraen] [?] kukaan kysyny tuollasta! Mut hää ilmotti, 
et ”kai sie olit tietonen, et se meni jo.” - -  
 
Nauru kertoo, että kaikki me pöydän ympärillä olleet naiset pidimme Jannaa vielä kovin 
nuorena ja lääkärin huoli hänen hedelmällisyydestään tuntui meistä kummalliselta. Nais-
ten puheissa mainittiin kyllä biologinen kello, mutta sen ei ajateltu tikittävän kovinkaan 
äänekkäästi vielä parikymppisenä. Esimerkiksi Silja arveli yksilöhaastattelussaan, että 
biologinen kello saa hänet tekemään päätöksen lapsen hankkimisesta kolmenkym-
menenviiden–neljänkymmenen vuoden iässä. Hän laskeskeli, että hänen sukulaisnaisen-
sa olivat saaneet lapsensa ”37-vuotiaana ja ihan 40 ja oliko yli 35-vuotiaana - - , lähempä-
nä 40:ää”. Lapset tulee hankkia, ” kun on vielä mahollista”. 
Auto aikuisen merkkinä. Aikuisuus ei ole kouriintuntuvaa vain oman kehon kautta, 
vaan myös arkiset esineet ja hankinnat rakentavat osaltaan aikuisuutta ja aikuisuuden 
kokemusta. Konkreettisten esineiden joukosta nousee usein esiin auto erityisen ikonisena 
aikuisuuden merkkinä. Se mainitaan arkisissa puheissa samanlaisena seikkana kuin 
vaikkapa asuntolaina, hieman naureskellen. Aikuisuuden rajanvetoa tehdään täten hy-
vinkin konkreettisten asioiden ja tavaroiden avulla. Sen lisäksi aikuisuus on henkistä ja 
määrittyy yksilön kokemuksien ja ajatusten kautta. Nämä ovat kuitenkin kietoutuneet 
toisiinsa. (Nugin 2010, 36–37, 48.) Meri ja Janna kuvasivat, miten konkreettiset kulkuväli-
neet tuottavat kokemuksia vapaudesta ja aikuisemman olon. Meri valotti omassa haastat-
telussaan, kuinka ajokortti ja auto lisäävät mahdollisuuksia liikkua vapaammin, ilman 
kyydin pyytämistä esimerkiksi vanhemmilta. Auto ja ajokortti laajentavat nuoren aikui-
sen elinpiiriä sekä mielikuvissa että konkreettisesti. Jannalle autoilu itsessään on aikuis-
maista toimintaa: ”- - jos on oma auto, se on minust kans semmonen aika niinku iso juttu, 
et sit kun on oma auto eikä enää kule opiskelijakortil junalla, ni, sit jotenki tuntuu, et sit 
ois niinku enemmän aikuinen.” 
Haastateltavat nimesivät esimerkiksi farmari-Volvon aikuisen autoksi. Kun jotkut 
haastateltavista luettelivat, mitä heillä ei ole, eli toisin sanoen määrittelivät ja samalla 
perustelivat ei-aikuisuuttaan negaatioiden kautta, tulivat koira, omakotitalo ja auto mai-
nituiksi. Tanja oli perheineen joutunut kohtaamaan kummeksuntaa, sillä perhe ei omista 
autoa. Esimerkiksi anoppi oli miettinyt, missä perheenjäsenet voivat oikein kohdata toi-
sensa, kun he eivät ole yhdessä autossa. 
 
TANJA: - - Sitte tietysti se, että niinku kyllä meille varsinkin alkuaikoina ollaan 
autoa tarjotettu, tarjoteltu [kuule?] kyllä vaikka mistä, kaikki ois työntäny romu-
sa meille tietenki, koska meillä ei oo autoa ja se on jotenki niinku semmonen. 
[Epäselvä lause.] Anoppiki sano jossaki vaiheessa, että millon, millon meidän 
perheessä ollaan yhessä, kun meillä ei ole autoa. [?] mä olin ihan järkyttyny, että 
[hieman naurua äänessä] ai autossako se on niinku parasta aikaa yhdessä! 
 
Anoppi ei ole ollut ainoa kummastelija. Tanja totesi, että auton hankinnasta on kuullut 
puheita ja kysymyksiä ”tosi monta kertaa”. Hän jatkoi kertomalla, kuinka perheen autot-
tomuudesta oli keskusteltu jopa eräässä yhteisössä, johon hän kuuluu. Eräs henkilö oli 
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ollut huolissaan siitä, ettei perhe välitä oikeanlaista kuvaa itsestään. Tanja oli jäänyt miet-
timään, oliko kyseessä vitsi vai aito huoli. Yhtä kaikki, hänen mukaansa kyseessä oli 
”posketon väite”. Episodi kertoo siitä, kuinka tärkeä asia auto on. Auto on jotakin, mitä 
[aikuisella] ihmisellä kuuluu olla. Mutta onko auto aikuisuuden merkki? Ella asettui epäi-
levälle kannalle ja kyseenalaisti auton ja muiden sellaisten aikuisuuden merkkien päte-
vyyden. Hän arveli, ettei esimerkiksi farmariauto kerro nykyisin henkilön aikuisuudesta 
tai ei-aikuisuudesta. Keskustelimme kuluttamisesta, jolloin mielessäni olivat juuri aikui-
suuden ulkoiset merkit.  
 
ERJA: - - Aatteleksä, et aikuisuuteen liittyy vielä nykyään semmosia juttuja ku 
farmariauto tai? 
ELLA: En [naurahtaa], en aattele.  
ERJA: Onks ne edeltävien sukupolvien juttuja semmoset? 
ELLA: On ne varmaan jo. Ehkä, ehkä tota noin niin miun ikäpolven semmosilla, 
jotka sitten tavottelee tai ne miettii, ne on miettiny pidemmän aikaa sitä perhe-
elämää, niin ehkä niillä on ne omat jutut nytten, mut mie vaan en tiedä, mitä ne 
niinku on, [naurahtaen] pitäs ehkä kysyy. 
 
Kuitenkin, väitetystä tietämättömyydestään huolimatta, Ella jatkoi tästä kuvailemalla, 
kuinka hän oli juuri nähnyt tietynlaista aikuisuutta auttaessaan ystäväänsä muutossa. 
Sijoitin kertomuksen kokonaisuutena aikuisuuden rajanveto ja merkkipaalut -puheeseen 
liittyväksi, mutta tarinassa tuli esille myös konkreettisia aikuisuuden merkkejä. Ella ker-
toi, kuinka ystävän raskaus oli edennyt viimeisille viikoilleen ja nyt perhe oli muuttamas-
sa juuri ostamaansa asuntoon. Kun kysyin, millaisia ajatuksia tuollaisen tilanteen tarkas-
teleminen herätti ja miltä tuntuisi, jos ”tämä olisi minun kotini ja tämä olisi minun vatsa-
ni”, Ella torjui ajatuksen toteamalla, että ”ois se ehkä kauheeta”. Toki päällimmäisenä 
saattoi olla huoli ystävän opintojen jatkumisesta ja etenemisestä vauvan synnyttyä, mutta 
kuva vaikutti herättävän Ellassa yleisemminkin lähinnä lievää kauhistelua – aivan kuten 
Jannaa nauratti ajatus autoilusta kohti omakotitaloa. Ryhmäkeskustelutilanteessa Janna 
kertoi, että ystävien saamat vauvat herättävät miettimään asioita myös omalta kohdalta: 
”tuo sen aiheen silleen mietittäväks eri tavalla”. Ryhmässä mielestäni tuettiin Jannan 
näkemystä siitä, että esimerkiksi mummon tuomitsevassa sävyssä esittämät kyselyt lap-
sista on helpompi torjua kiukustumisen vuoksi, mutta kavereiden vauvat ”tulee jotenki 
silleen luonnollisesti” ja näissä tilanteissa torjuminen onkin liki mahdotonta. 
Asunto ja sen sisustaminen. Ella oli selvästi varautunut, kun kävimme tätä keskuste-
lua. Mietin, miksi hän suhtautui tällä tavoin ja päättelin, että asia oli vakava ja ”iso”: 
haluanko lapsia ja jos haluan, niin milloin.  Hyvin samanlaisia välttelevän oloisia nau-
rahduksia ja torjuvia reaktioita esitettiin myös keskusteltaessa asunnon sisustamisesta. 
Haastateltaville oli selvästi kiusaannuttavaa keskustella tästäkin aiheesta. Mietin, onko 
oman kodin tuominen haastattelutilanteeseen hankalaa sen vuoksi, että kyseessä on niin 
sanotusti oma reviiri ja haastattelutilanne on taas institutionaalinen ja myös julkinen 
puhumisenpaikka, olipa kyseessä yksilöhaastattelu tai ryhmäkeskustelu. Puheet nauhoi-
tetaan ja jopa kuvataan ja niistä kirjoitetaan tutkimusraportissa. Kysymys saattaa olla 
myös samanlaisesta hankaluudesta kuin Aurin kohtaama vaivaantuminen: on ikävää 
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myöntää, että on ikävuosien myötä luopunut nahkahousuista ja irokeesistä. Vuosien 
saatossa nainen alkaakin sisustaa kotia aikuiseen tyyliin ja luopuu opiskelijakämpän 
kalustuksesta. 
Melko yksimielisiä oltiin siitä, että aikuisen asunto on ”neutraali”. Valkoinen ja beige 
mainittiin tyypillisinä väreinä. Kirpputoriostokset ja eripariset astiat olivat nuoruuteen ja 
opiskelijakotiin kuuluvia asioita. Aikuisen asuntoon liittyvät myös tietyt tuotemerkit. 
Haastateltavat mainitsivat esimerkiksi Marimekon ja Pentikin ja oli selvää, että he tiesivät 
näiden merkkien kantavan tiettyjä konnotaatioita kuten aikuinen, sovinnainen ja jollakin 
tapaa keski-ikäinen tai -luokkainen. Muutama haastateltava myönsi alkaneensa hankkia 
näiden tuotemerkkien sisustustuotteita.  
 
KIKKA: Joo se on kanssa se, että, että jos se nyt näyttää joltain [nauraen] kirppa-
risekotuksel-, ni sitten aikuisella pitää ollaki semmonen hirveen neutraali ja siisti 
asunto, ja semmonen, aika semmonen. [Tietysti?] ei kaikilla, mutta.  Eikä aina oo 
ollukaan. Et se on tavallaan just tämä, tämän hetkinen tämmönen ter-, trendiki, 
että niinku pitää olla semmonen hirveen tietynnäkönen. Just semmone niinku on 
näitä sisustuslehtiä, tämmösiä ni, ihan sieltä repästy. On mulle tullut sitten sisus-
tamisessa se [vaihde?], miten että mie inhosin aikonaan hirveesti [naurahtaen] 
Marimekkoo ja mullon nyt viime vuosina tykästyny ihan hirveesti semmosiin ja 
kaikkeen muihin tollasiin niinku ää, suomalaiseen muotoiluun, tällasiin, et ois 
kiva, et ois sellasii enemmän. [Naurahdus.] Et se oon huomannu semmosen piir-
teen itsessäni vanhemmiten. 
 
PAULA: - - tääkin on varmaan aika henkilökohtanen asia, mutta aattelen, että 
aikuisen kodissa on niinku saman pariset astiastot esimerkiks ja, ja vaikka laseja 
löytyy niinku monenlaisia eri laseja ja ehkä aika usein ne on jotain Kermansavee 
tai Pentikiä tai Iittalaa ja Arabiaa, niinku vaikka astiat, mitä löytyy. Ja ehkä. Ehkä 
huonekalutkin voi olla muualta ku vaikka [naurua äänessä] kierrätyskeskuksesta 
ostettuja, että. On siinä varmaan ero. [Kikattaa hieman.] 
 
Jotkut haastateltavista eivät juuri halunneet määritellä, miltä aikuisen kodissa näyttää 
sisutuksen osalta. Ihmisten ja heidän makujensa erilaisuuteen vedoten nämä haastatelta-
vat totesivat, ettei mitään tiettyä, yhtä mallia ole välttämättä olemassa. He kuitenkin 
tunnistivat stereotyyppisen käsityksen, jota edellä kuvasin, sillä he osasivat tehdä siihen 
eroa. Veera jakoi tämän käsityksen moninaisista sisustuksista, mutta piti aikuisille yhtei-
senä tekijänä siistiä kotia. 
 
ERJA: Mitä sä aattelet, että miltä se aikuinen niinku näyttää tai miltä sen koti 
vaikka näyttää? 
VEERA: Waa. Ehkä aikuisen koti on sellanen siisti ja hyvinhoidettu, kun taas 
nuoren koti esimerkiks niinku voi olla semmonen vähän rempallaan sieltä sun 
täältä ja vaatteita lattialla ja näin. Ja sitten itse aikuinen. Siinä en osaa sanoa 
semmosta yhtä tiettyä, koska oon nähny niin paljon erilaisia aikuisia ja niinkun 
se tavallaan mielikuva aikuisesta on niin laaja se skaala. Että se voi olla joko 
semmonen vähän, vähän homssuisempi tai sitten semmonen tosi siisti tai sitten 
jotain siltä väliltä, että varsinaisesti ehkä sen aikuisen ulkonäköö tai jotain sem-
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mosia,  semmosia kriteerejä en osaa ollenkaan antaa, koska sitten taas aikuiset 
on niin erilaisia, mutta koti on [hieman naurahtaen] siisti. 
 
Ryhmäkeskustelussa Silja mietti, onko astiaston kerääminen aikuisuuden merkki. Hän 
pohdiskeli, että esimerkiksi rippilahjaksi saadut astiat eivät ole sama asia kuin itse valitut 
astiat. Hänen mielestään juuri itse valitseminen on tärkeää. Esimerkiksi huonekalut voi-
vat olla kirpputorilta ostettuja, mutta ne tuntuvat, Siljan sanoin, enemmän aikuiselta kuin 
vaikkapa lapsuudenkodista opiskelija-asuntoon annetut kalusteet. Siljan puheista oli 
kuultavissa mielihyvä siitä, että saa ostettua itse omaan kotiin itseä miellyttäviä tavaroita. 
Meri jatkoi puhetta aiheesta toteamalla, että hän tunnistaa kalusteiden saamisen van-
hemmilta opiskelija-asuntoon: ” - - Sä tarviit hyllyn, hylly kyytiin! - - Ja kyytiin! Ja sitten 
ne vaan tuotiin ja järjestettiin siihen kahteentoista ja puoleen neliöön, että siinä sinä nyt 
asut ja näillä, koitat pärjätä näillä tavaroilla.” 
Janna pohti yksilöhaastattelussaan hieman samanlaisia ajatuksia, mutta hän ei puhu-
nut niinkään mieluisista tavaroista vaan ”kunnollisten” tavaroiden hankkimisesta. 
 
JANNA: Toisaalt mie kyl nyt kun mie muutin kevääl-, nyt tuossa just täs vuuen, 
kesän alussa, niin tota mie sanoin, et sit mie oon aikuinen, kun mie ostan sem-
mosen sängyn, misson sängynpääty. Niin sit mie oon niinku aikuinen. [Kihertää 
naurua.] 
 
Janna odottaa sitä hetkeä, kun pääsee sisustamaan ”oikeaa” kotiaan. Taustalla on myös 
mahdollinen avoliiton aloittaminen, sillä Janna kertoi olevansa parisuhteessa, mutta 
asuvansa eri paikkakunnalla kuin kumppaninsa. Paula taas kuvasi ostavansa esimerkiksi 
laadukkaita kodinkoneita. Hän kertoi olleensa pidempään työssä ja tienanneensa näin 
ollen rahaa, jolla on voinut ostaa tavaroita kotiinsa. Keskustelu Paulan kanssa sai hieman 
kireitä sävyjä, kun siirryimme tämän aiheen pariin. 
Olimme juuri käyneet Paulan kanssa läpi ulkonäköön kohdistuvia paineita, kun siir-
sin keskustelun kodin sisustamista koskeviin odotuksiin. Paula ei kokenut odotuksia 
niinkään median suunnasta kuin ehkäpä tuttavilta, jotka saattavat tulla vierailulle Paulan 
kotiin. Hän kertoi, että jossakin hänen ajatuksissaan elävät odotukset, jotka kertovat, 
miltä kotona tulisi näyttää. 
 
ERJA: Tuleeks niitä paineita sitte esimerkiks just vaikka sen kodin laittamiseen 
tai johonki muihin semmosiin, määrittääks ne ja mistä niitä tulee? 
PAULA: No ehkä, ehkä siinä mielessä joo, että tota. Esimerkiks mullakin niin, 
meillä käy kyllä todella vähän vieraita. Mutta tota tavallaan ehkä jollain tavalla 
haluais kuitenkin näyttää sen kodin kautta esimerkiksi ja ehkä jotenkin niinku 
myös pukeutumisen ja oman niinku sen ulkonäön kautta sillä tavalla jossain, jo-, 
jossain se tuolla takaraivossa ehkä on, että minun täytyis näyttää siltä, että olen 
korkeastikoulutettu ja minulla on suhteellisen hyväpalkkainen työ, et niinku,  
[hakee hieman sanoja] e-, et kai ne nyt jossain niinku näkyy, että sillä on ok palkka. 
En tiedä, [hakee hieman sanoja] o-, onko  ehkä jotain niinku tämmöstä. Mutta niin-
kun sanoin, niin meillä käy niin vähän vieraita, et jotenki [naurahtaen] en mie sitä 
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osaa etes oikein ajatella sillä tavalla, että. Ensisijasesti se koti on kuitenki itteä 
varten ja. 
 
Paula toteaa lopuksi, että ei sisusta kotiaan vieraiden katseita ajatellen. Olisi sosiaalisesti 
epäsopivaa sanoa, että haluaa näyttää vierailleen esimerkiksi omaa varakkuuttaan tai 
alleviivata muutoin asemaansa tai saavutuksiaan. Luonnollisesti kiinnitin huomiota Pau-
lan lauseeseen lausuman lopussa ja lähdin jatkamaan keskustelua. Tulin tahtomattomani 
haastaneeksi Paulaa liiaksikin. Halusin toki hänen puhuvan siitä, mitä muuta kuin itseä 
varten koti on, mutta en halunnut ajaa häntä puolustuskannalle, perustelemaan sano-
misiaan ja ostamisiaan. Ensin vaikutti siltä, että saavutimme yhteisymmärryksen.  
 
ERJA: Mut kyllähän ne kuitenki jotenki sitä omaa identiteettiä niinku - ? 
PAULA: Kuvastaa. Niin.  
ERJA: Että vaikka just sitä, että, et mä oon saavuttanu elämässäni jotain. 
PAULA: Niin, tämmösiä status. Semmosia [puhuu itsekseen hiljaa pari sanaa]. 
 
Paulan siirtyessä hiljaiseen mutinaan koetin keventää vaikeutuvaa tilannetta naurahduk-
sella ja sanomalla, että status-sanalla on huono kaikunsa. Paula koki tilanteen kuitenkin 
vaativan vielä selvitystä. ”Mut kyllähän” -väitteeni haastoi hänet tähän. Muutaman sa-
nan mittainen, epämääräinen kysyvähkö lausahdus sai aikaan haastattelutilanteessa 
yllättävän voimakkaalta tuntuneen reaktion, jonka myöhemmin tunnistin Suonisen (1991, 
65) kuvaamaksi haaste-vastatodistelu -käänteeksi.  
 
PAULA: Niin, niin. Mm. No, niin no [nää?] on tietysti semmosia, että. Et mitä 
nyt ulospäin. Näk[yy]. No en minä! En mä osaa  tuohon oikein vastata, kun jo-
tenkin kun on just eläny semmosta, semmosessa perheessä viettäny koko lap-
suutensa, että, et esimerkiks rahaa ei oo ollu ja ai-, on joutunu niinku aina käyt-
tämään tai saanu käyttää toisten vanhoja vaatteita ja tällä tavalla, mutta kun en 
minä siitä-, siitäkään oikeestaan luopunu, et suurin osa hankinnoista, mitä meil-
le tehään, niin käytettynä ostetaan kuitenkin, et sit se, ne on kuitenki myös 
semmosia, et ei-ei oo semmosta niinku pröystäilyn tarvetta kuitenkaan, että. 
 
Haastateltava tulkitsi epäselvän kysymykseni haasteeksi, johon hänen tulee vastata. Ku-
ten Suoninen (1991, 65) kirjoittaa, ”tämä ei edellytä sitä, kysymys olisi tarkoitettu haas-
teeksi”. Riittää, että Paula koki joutuvansa ahtaalle – tästä voimakas reaktio. Kiinnostavaa 
on, miten lyhyt lausuma hermostuttaa haastateltavan51 ja kuinka [nopeasti] tilanne kehit-
tyi.  
Kun haastateltava alkoi näyttää tässä vaiheessa jo selvästi hermostuneelta, tarjosin ti-
lanteeseen ulospääsyä ja kysyin lyhyesti: ”Onks siinä myös semmonen niinku ekologi-
suus vai mikä siinä?” Paula vastasi tähän kolmella sanalla: ”Ekologisuus ennen kaikkee.” 
                                                     
51 Suonisen (1991, 64–65) esimerkissä käänteenä toimii samoin hyvin lyhyt lause: ”Onks tilanne ny sit 
se?”Haastattelija esittää nämä viisi sanaa keskustelun kohdassa, jossa haastateltava on kertonut 
itsestään kaksi toisistaan poikkeavaa kuvausta perätysten. Haastateltava tulkitsee nämä sanat syy-
töksenä ja alkaa selitellä, että ”pakosta” tilanne on nyt tämä ja niin edelleen. 
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Palasin tämän jälkeen hetkeksi keskustelussa taaksepäin ja muistelin Paulan lausumia 
luomutuotteiden ostamisesta. Keskustelu kiertyi kuitenkin pröystäilyyn takaisin, mutta 
nyt rauhallisemmassa sävyssä, kun Paula pystyi perustelemaan valintojaan ekologisilla 
arvoilla. Jos hänen luullaan ”pröystäilevän”, on kyse vieraiden virhetulkinnasta. Samalla 
hän tuli oikaisseeksi mahdollisen haastattelutilanteessa syntyneen käsityksen itsestään 
”pröystäilijänä”.  
 
PAULA: Ja kyllä niinku sillä tavalla, e-, et niinku to-, toivon, et en-, entistä 
enemmän jatkossa, esimerkiks vaatteissa, niin minä haluaisin, että minä pystysin 
niinkun ostamaan vaikka niin laad-, laadukkaita vaatteita, et ne kestäis. Ja et 
samoten niinku kodinkoneissa ja tämmösissä, että mieluumin panostais sitten 
laatuun, mutta helpostihan se näyttää myös siltä, että, et on ostettu niinku kallis-
ta. Mutta tota että, nimenomaan siitä näkökulmasta, että sais niinku laadukasta 
ja kes-, kestävää. 
 
Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin asuntojen sisustamista ja remonttien harrastamista. Silja 
mietti, kuinka sisustamisesta voi tulla hyvinkin stressaava projekti. 
 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): Sitte ku se sisustaminen on vielä niin tärkee - - On-
ko se muuttunu nykyään vielä tärkeemmäks, kun mitä se, emmie tiiä, semmo-
nen olo tullee vaan, kun kaikki on mietitty, laatat ja. Kaikki ja. Et se on varmaan 
hirvee projekti ollu se että ku se asun-, hirvee ressi, että ostat sen ja se laina ja sit-
ten vielä pitää saaha semmonen mieleisekseen, ja että kehtaa nä[?] ihmisille ja. - - 
Osa voi kokee siitä sitä ressiä, että yks mun tuttu masentu. Se asunto oli, ne [jon-
kun naurahdus katkaisee puheen, Silja jatkaa hymyä äänessä] - - saanu sen asunnon 
hommattua ja, sitte ku se loppu se sisustamisprojekti, niin se jotenki masentu. 
Siitä ku se oli niinku valmis se. Remontti ja se laittaminen - - 
 
Tanjan mukaan esimerkiksi jotkin vanhan talon ostaneet ovat hyvin tarkkoja siitä, miten 
asuntoa tulisi sisustaa. Hän sanoi yksilöhaastattelussaan, että ”he ottavat sen vaativasti”. 
Pian tuli esille, mihin lausuma viittasi, kun Tanja mainitsi blogit, joista voi ammentaa 
tietoa siitä, millaisia kalusteita ja tapetteja ynnä muuta kotiin tulee hankkia. Tanja arveli 
olevansa ”teflon” ja luonnehti omaa asennoitumistaan: ”Pois se minusta. *Nauraa.] Ei, ei 
jaksa!” Vertailun vuoksi hän kertoi esimerkin tuttavaperheestä, joka oli hankkinut talon 
ja sisusti nyt kotiaan. Perhe halusi kaiken olevan mietittyä ja huoliteltua. Tanja harmitteli, 
ettei perhe tuntunut nauttivan talostaan vaan murehti pieniä asioita, joita he pitivät vir-
heinä.  
 
TANJA: - [epäselvä alkuosa] netti ja kaikki ja on kaikki blogit ja muut, että jos 
niinku haluaa olla jostaki kiinnostunut, niin kyllähän niitä voi olla vaikka, just 
siitä seitkytluvunlopun sisustamisesta kiinnostunu ja varmasti löytää niitä tuot-
teita, jos niinku haluaa käyttää siihen aikaa. - - vastikään kävin eräässä niinku, 
vanha talo, mutta niinku uudistettu ja remontoitu ja silleen. Mentiin sinne, niin 
sitte, sitte että ku ite oli ihan vaan innoissaan heijän puolestaan. - -heillä oli niin-
ku ihan ihana paikka, ja kaikkee ja - - se viesti heiltä oli niinku, - -monta vuotta 
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sitä laittanu- -, niin sitten joku maali oli väärän väristä. Niin kyllä se musta latisti 
sitä tunnelmaa ihan älyttömästi! Että kun mua ei ois yhtään häirinny se maalin 
väri, jos ei, eikä, eikä nytkään häirihe, vaikka, vaikka se rouvaa häiritseekin, 
mutta siis että, [venyttäen, hakien sanaa] ee- must se oli jälleen näkökulmakysy-
mys: miksi kiinnittää huomiota siihen huonoon maalin väriin, kun on kaikki 
muut ihan hyvin ja loistavasti ja ihanasti, niin eikö sitten vaan voi olla ihan in-
noissaan. Että ei se kuitenkaa oo tärkeintä, että mitkä ne on ne puitteet, kun se 
on kuitenki tärkeempää, mitä ihmisten välillä tapahtuu, mun mielestä. Niin-niin 
on se ihana, jos on kaunista ja rauhallista ja asiat paikoillaan ja, ja semmosta 
niinku haluaa - - ja kaikki saa [naurahtaen] mun puolesta rauhassa rakentaa ja 
muuta sellasta, mut et must se ei sais olla niinku. Tavallaan häiritä sitä, sitä. 
 
Paula totesi, että naistenlehdissä on ”ihania vaatteita ja meikkejä esitellään ja ihania kote-
ja ja ihania puutarhoja ja ihania keittiöitä ja ruokia”, mutta hänellä on ”hyvin niinku 
semmonen niinku realistinen suhtautuminen siihen”. Paula tarkoitti, että hänen ei tarvit-
se tavoitella niitä: ” - - minun elämä on tässä ja nyt ja se on niinku minun elämä, jonka 
minä rakennan parhaaks katsomallani tavallani eikä niin, että, et just joku, miun tä-, 
tarvis pyrkiä johonki niinku Ikeaan katalogiin tai niinku johonki sillä tavalla, että.” Hän 
arvioi, että tämä vaatii ”aika vahvaa itsetuntoa myös ja tuntemusta siitä, et mitä mie 
haluan”. Jannalla sisustusostokset ovat pääasiassa vielä edessäpäin. Hän on juuri muut-
tanut uuteen asuntoon, mutta hänellä on jo mielessä jokin tuleva koti.  Keskustelimme 
työnteosta ja rahan hankkimisesta, kun aprikoin Jannan ajatuksia yhteen vetääkseni: ”- - 
aikuisuuteen liittyy varmaan myös siis kuluttaminen. Tavaroitten hankkiminen. Et just 
niinku se oma auto. Tai joku kämpän laittaminen.” 
 
ERJA: Liitäksä semmosii asioita niinku aikuisuuteen? Tuntuuks tässä mun - 
JANNA: Liitän. Itse asiassa tuo oliki aika hyvä. - - Mut tuli tost kuluttamisest 
just se, että. Nyt kun niinku muutti. Muutti taas, niin sitä niinku koko ajan niin-
ku oli sillai, et mie en hanki, mie en haluu hankkii mitään uutta, että [hieman pai-
nottaen] sitten kun, miulla on se semmonen oma asunto tai semmonen vakituine, 
mie haluun sit sinne kuitenki hankkii niinku kunnollisen sohvan ja kunnollisen 
sängyn ja kunnollisen tämmösen, niin mie en niinku haluu nyt ostaa mitään sel-
lasta väliaika-, niinku muutamaks vuueks. Et se oli niinku se miun ajatus. Niin 
onhan se semmonen tietys mieles, et jotenki oottaa sitä tilannetta, et sit ku on 
niinku aikuinen ja siin työssä ja sit miul on hienot sohvat ja [naurahtaa hieman] 
muut.  
 
ERJA: Näyttääks aikuisen olohuone joltain tietyltä? 
JANNA: No en tiiä, varmaan joitteki aikuisten näyttää semmoselt valkoselta 
[naurahtaa]. Valkoselt, misson semmoset karvamatot, tämmöset pörröset. Ei. Mie 
en ite oo hirveen semmonen niinku sisustusihminen, mut et just niinku tuos 
vaan huomas sen, että niinku jotenki sitä kuitenki ajattelee, et sit haluu ostaa jo-
tain sellast parempaa tai niinku sijottaa sellaseen. Et niinku just niinku mentali-
teetil, et nyt mennään näil vanhoil vielä siihen, siihen asti ennen ku. Jotain. 
ERJA: Sä et, sä et vieläkään sortunu ostaan niit sit sisustuslehtiä sen takia? 
JANNA: En. 
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ERJA: Et sä oisit ruvennu katteleen.  
JANNA: En. Uusii verhoja ostin. Mut s-, neki oli itse asiassa sellasel mentalitee-
til, - - harsittiin ne sillai niinku sillai tosi kevyel ompeleella, just että [painottaen] 
sitten kun, mie pystyn nää sit purkamaan ja sit siit tulee taas täyspitkä. Et on 
niinku siin koko ajan on kuitenkin semmonen ajatus siitä, et, et joskus miul on 
semmonen pysyvä paikka, mihin mie sit haluun niinku laittaa nää ja mie haluun 
laittaa sinne kivan sohvan ja. Muuta.  
 
Jannan ajatuksissa elää tuleva vakituisempi asuinpaikka, jonka sisustuksesta huolehdi-
taan hieman jo nyt. Eräällä toisella haastateltavalla oli jopa oma nimityksensä tulevalle 
kodille. Perhe käytti vielä rakentamattomasta kodistaan lempinimeä erottaakseen tuon 
kodin nykyisestä kodista. Holdsworthin ja Morganin (2005) jaottelussa koti on monita-
hoinen käsite, joka viittaa materiaalisten puitteiden ohella mielikuvissa elävään kotiin. 
Koti on heidänkin tutkimusaineistoissaan turvapaikka, suojaisa piilo, jossa ihminen voi 
olla oma itsensä. Tällaista asuinpaikkaan liittyvää tematiikkaa käsittelen pysähtyneisyy-
den ja aloilleen asettumisen kontekstissa jäljempänä. Suunniteltu tuleva koti lempinimi-
neen sijoittuu Holdsworthin ja Morganin ryhmittelyssä kuviteltujen kotien joukkoon. 
Heidän tutkimuksessaan vielä kotona asuvat nuoret kuvailivat tulevia kotejaan, joissa he 
olisivat onnellisia ja joihin palaaminen tuntuu hyvältä. Utooppinen koti on täynnä läm-
pöä ja lohtua. (Holdsworth & Morgan 2005, 73–79.) Tällä tavoin, kaikessa romanttisuu-
dessaan, voi luonnehtia sitä tapaa, jolla mainitsemani haastateltava kuvaili tulevaa taloa. 
Hänen äänestään kuulsi ylpeys ja ilo, vaikkei rakentaminen ole edes käynnistynyt. Haas-
tateltava myös hymyili ja puhui talosta lämpimään ja pehmeään sävyyn, hetkeksi mieli-
kuviinsa vaipuen. 
Ulkoisina merkkeinä asuntoon liittyvät sisustustuotteiden ohella piha ja omakotitalon 
julkisivu. Myös asunnon sijainti esimerkiksi taajamassa tai taajaman ulkopuolella mainit-
tiin hieman ohimennen, mutta pidin jossakin määrin yllättävänä sitä, etteivät haastatelta-
vat ottaneet esille osoitetta: opiskelijan eli ”nuoren” asunto sijaitsee melko todennäköises-
ti juuri tietyssä kaupunginosassa. Talopaketeista ja nopeasti rakentuvista uusista asuin-
alueista ei keskusteltu juuri lainkaan, ellen minä haastattelijana viitannut niihin. Mainin-
tani näistä sai Jannan puuskahtamaan:  
 
JANNA: [Naurua äänessä, puuskahtaen] no talo-, talopaketti on minust jotenki 
ihan kauhee ajatus! Mie, mie en tiiä miks, mut se jotenki ehkä minuu ahistaa, se 
on varmasti ennakkoluuloo tai jotain, mutta.  En mie tiiä, mie oon niinku lähiös 
tavallaan kas-, siis silleen et meillon niinku semmosessa, siis [mainitsee paikka-
kunnan] P on niin pieni paikka, mut et semmosel lähiöalueel just misson sitä 
omakotitaloo, mut ne on toisaalt kaikki vähän erilaisia. Sillai. 
 
Oman kodin rakentaminen maalle tai ”omaan rauhaan” kylläkin mainittiin muutamassa 
haastattelussa. Tanjan puheista välittyi kuva siitä, kuinka ympäröivät ihmiset pitävät 
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rakentamista jonkinlaisena selviönä52. Hän kertoi, kuinka heiltä kysellään, ”ettekö te ole 
jo rakentaneet, että minne te rakennatte ja millon te aiotte rakentaa”. Tanjan perhe ei ole 
kuitenkaan aikeissa rakentaa välttämättä koskaan. Syyt ovat moninaiset. Poimin hänen 
kertomastaan muun muassa ekologiset perustelut, mutta myös ajankäyttöön liittyvät 
kysymykset ovat tukeneet perheen pysymistä päätöksessä. Tanja kertoi tietävänsä, että 
työn tekemisen, pienten lasten hoitamisen ja rakentamisen yhdistäminen voi tuottaa 
perheelle vaikeuksia. Lisäksi Tanja oli puolisoineen pohtinut, minne talon voisi rakentaa, 
jotta liikkuminen pyöräillen olisi jouhevaa.  
Oman kodin rakentamiseen tai ostamiseen liittyy asuntolaina. Janna tiivisti, että ”jos 
on asunnon ostanu, niin sitten on ihan oikeesti aikuinen”. Mainintani asuntolainasta hän 
kuittasi: ”Se on aika hurja.” Ajatus omakotitalosta ja asuntolainasta herätti myös hilpeää 
kauhistelua, ja Jannaa nauratti mielikuva autoilusta aviopuolison kanssa kohti yhteistä 
omakotitaloa, kun keskustelimme aikuisuuden merkeistä. Asuntolainan pelottavuus on 
kytköksissä sitoutumiseen: lainan lyhentäminen suunnitelmien mukaan vaatii säännölli-
sempiä tuloja 53 . Haastatteluissa puhuttiin asuntolainojen suuruudesta ja pitkistä ta-
kaisinmaksuajoista. Silja aprikoi ryhmässä, että nuoret ottavat rohkeasti lainoja ja raken-
tavat isoja taloja.  
 
PAULA: - - Tai no, jokainen tietysti tuntee sen oman tilanteensa kaikesta parhai-
ten, mutta ehkä eniten minä oon huolissani tai no en, en oo huolissani, mutta 
niinku ajattelen, että niiden ihmisten olis syytä olla ehkä huolissaan, koska asun-
tolainat esimerkiks on ihan hillittömiä nykyaikana. [Et?] mie niinku on ystävä-
piirissä ja tuttavapiirissä semmosta, et joita mä oikeesti mietin, kun tietää, että, 
niinku suu-, suunnilleen ne taustat, et millä ne [painottaen] ikinä maksavat sen 
asuntolainan ja ovatko huomioineet esimerkiks sen, että, että tota toinen vaikka 
ei tekiskään, tulis työttömyyttä tai muuta että, on vaan yhen ihmisen. Meillä on 
niinku asuntolaina mitotettu sillä tavalla, et meillon niinku, se laskettu yhen ih-
misen niinku tulojen varaan ja niihän se meille pankissa sillä hetkellä myönnet-
tiinki, ku mies ku ei oo ollu töissä, niin laskettiin pelkästään minun tulojen pe-
rusteella se, et minkä kokonen laina me saahaan. Ja se tun-, tuntu niinku, et aika 
turvalliselta ratkasulta. 
 
Tällaiset maininnat rahankäytöstä kytkeytyvät teemajoukkoon, johon sijoitin ”lasten 
kilpavarustelua”, kalliita juhlia ja vastaavanlaisia kulutustottumuksia koskevat pohdin-
nat. Asunnoista ja rahanmenosta  mainittiin ryhmäkeskustelussa esimerkkinä asuntojen 
remontointi ja sisustaminen epäekologisena ja tuhlailevana toimintana. Silja totesi, että 
asuntojen sisustaminen on osa kuluttamista ja Tanja täydensi tätä muistuttamalla, kuinka 
                                                     
52 Aineiston keruupaikka on syytä huomioida: Pohjois-Karjalassa omakotitalon rakentaminen tai 
rakennuttaminen on mahdollista monille. Omakotitalo näyttäytyisi esimerkiksi helsinkiläiselle 
opiskelijaäidille hyvin toisenlaisena haaveena, jopa mahdottomana unelmana.  
53  Tällä tavoin tarkasteltuna asuntolainaan liittyy puhetta aloilleen jäämisestä ja sitoutumisesta. 
Teemoittelin kuitenkin selkeästi asuntolainaan ja rakentamiseen liittyvät lausumat omaan kategori-
aansa, mutta esimerkiksi jotkin ryhmäkeskustelussa esitetyt ajatukset asuntolainasta sijoittuivat 
luontevammin pysähtymispuheisiin.  
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sisustaminen on ”ympäristörasite”. Yksilöhaastatteluissa kohtuuttomasta kuluttamisesta 
mainittiin esimerkkinä muun muassa vaatteiden ostaminen. 
 
ELLA: - - Ja sit miusta tuntuu todella tyhmältä, miten paljon jotkut laittaa rahaa 
niinku vaatteisiin. Ja ylipäätään ulkonäköön. Mie haluisin esim tällä hetkellä ot-
taa ripsienpidennykset, mut miusta tuntuu tosi rahanhaaskaukselta. Varsinkin 
[sillon?] kun sit tiedän, niinku et paljon se on ens kuussa rahaa käytössä ja muu-
ta. Ja sit tuntuu, että tosi monet niinku nuoret naiset käyttää sitä rahaa silleen, et 
ne ottaa niinku Visat ja sitten niillä on lainaa ja velkaa ja sit se raha, missä se on, 
niin se on siellä vaatekaapissa. Et sitten monet vaan shoppailee, eikä ne sitten 
syö ees kunnolla. Miulla on semmosii velkaantuneita kavereita, jotka niinkun, et 
jos ne saa rahaa, ne pyytää vaikka vanhemmiltaan, et pistätkö kuuskymppii ja 
sit ne menee kauppaan ja ostaa jonkun vaatteen, et voi vitsi, ku on kiva, mut sit 
ne unohtaa syödä kokonaan. Ja sit jotenki se. Vastuuntunto niin[ku?] puuttuu 
kokonaan. Ja sit sekin, että miks ne haluaa tai miks ne tarvihtee sen vaatteen. No 
siks, koska niinku joku on luonu niille sen tarpeen siihen. 
 
Mediasta tulevat paineet ja odotukset. Ellan mukaan odotuksiin vastataan ostamalla. 
Ella jätti sanomatta eksplisiittisesti, kehen tai mihin hän viittaa jollakulla, joka on luonut 
tarpeet, mutta todennäköisesti hän ajatteli esimerkiksi mainontaa. Baumanin (2005a; 
2005b) mielestä elämme kuluttajien yhteiskunnassa, jossa ilmenee alati uusia tarpeita. 
Kuluttajia olemme toki olleet aiemminkin, mutta ennen tuottamisella oli suurempi rooli 
kuin nykyisin. Osa väestöstä tuotti tuotteita, osa kulutti – näin on nytkin, mutta painotus 
on toisenlainen. Nyt meitä ohjataan ensisijassa kuluttajiksi. Me kaikki osaamme määritel-
lä, mikä tai kuka on kuluttaja: hän on ihminen, joka kuluttaa. Kuluttaminen viittaa sana-
na [loppuun54] käyttämiseen: syömiseen, vaatteiden pitämiseen ja niin edelleen. Kuiten-
kin me tavaroita ostetaan jo paljon ennen kuin vanha on käytetty fyysisesti loppuun. 
(Bauman 2005a, 80; Bauman 2005b, 23–24.)  
Mainonta, mutta myös monet muut mediatekstit liittyvät kuluttamiseen. Ne kertovat, 
mitä ostaa juuri nyt ja määrittävät, mitä tavoitella. Ellan sanoin ”joku on luonu - - sen 
tarpeen”. Bauman (2005b) pitää kuluttajatuotteita väliaikaisina ja ohimenevinä. Niiden 
olemukseen kuuluu, että ne katoavat jälkiä jättämättä ja tällaisina ne sopivat kulutusyh-
teiskunnan hetkellisyyden henkeen. Kuluttajien yhteiskunta on nyt-yhteiskunta, halua-
misen vaan ei odottamisen yhteiskunta; luottokorttien yhteiskunta, ei pankkikirjojen ja 
säästöjen yhteiskunta. Näissä oloissa mainonta ja neuvonta kukoistavat. Bauman maalai-
lee, kuinka siellä – tai pikemminkin täällä – valmistetaan viisasten kiveä ja myydään 
                                                     
54 Kyseinen katkelma on englanniksi:”to consume means using things up”. Use up viittaa käyttämiseen 
tai kuluttamiseen ja ilmaisun sävy viittaa loppuun käyttämiseen – aivan kuten consume-verbikin, jota 
Bauman (2005b) tekstissä seuraavaksi avaa. Vaikkapa ruuan nauttimisen tapauksessa tuote todella-
kin käytetään, mutta loppuun kuluminen saattaa tarkoittaa esimerkiksi tavaran viehätysvoiman 
karisemista. Mielestäni kuluttaminen on mielestäni tässä kontekstissa lähinnä ostamista, ei käyttämis-
tä. Bauman kirjoittaa, että omimme (to appropriate) tavaroita. On myös muistettava, etteivät tavarat 
katoa, ne kasautuvat kaatopaikoille. (Ks. kuluttamisesta ja konsumerismista myös Bauman 2005a, 
erit. 8–9, 80–84.) 
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ennustuksia ja taikajuomia, kun ihmiset kaipaavat jotakin turvaa. (Bauman 2005b, 29, 31–
32.)  
Vaikka lehtikuvien ja -tekstien vaikutusvoimaa epäiltiin, jotkin naisista puhuivat pal-
jonkin median vaikutuksista. Esimerkiksi Veera puhui ulkonäkökriteereistä ja toi niiden 
yhteydessä esille lehtijutut. Kun olimme puhuneet PhotoShopilla käsitellyistä kuvista, 
laajensin ulkonäkökeskustelua kehosta kotiin, jonka tulisi täyttää tietyt määreet ollakseen 
ideaalin mukainen (ks. Koski 2008). 
 
ERJA: Puhuttiin siitä aikuisen kodista ja siitä, niin. Aatteleksä, et jostain naisten-
lehdistä voi tulla paineita myös siihen, et miltä sen kämpän pitää? 
VEERA: Joo, joo! Aivan varmasti tulee. Ja j-, just tämmösistä sisustuslehistä ja 
muista, että kun siellä on niin nätisti laitettu ja telkkariohjelmista tietenkin, jossa 
on tämmösiä sisustusohjelmia. Niin ja sitten kun niitten ihmiset kodit, joko ne on 
jo valmiiks ja yleesä ne onki jo valmiiks, mut varsinki sitte, kun ne on sisustettu, 
uuestaan, niin sitten ne on niin täydellisiä. Niin että miks meillei oo kaikki pöy-
täliinat suorassa ja sellasta, niin kyl siit varmasti tulee paineita. Sen kodinkin 
suhteen.  
 
Lehtikuvissa olevien kotien siisteyteen oli kiinnittänyt huomiota myös Ritva: ”Ja just se 
että - - onks kaikilla aina näin siistiä tai miks tuolla ei oo niitä leluja tuolla lattialla tai.”  
Jenni liitti naistenlehtien lukemisen parikymppisten maailmaan. Olimme keskustel-
leet ulkonäöstä ja iän tuomista muutoksista. Tässä yhteydessä tulivat esille niin sanotut 
kauneusleikkaukset, joihin viittaan alla olevassa sitaatissa ”Rolffilla”, ilmauksella, jota 
haastateltava oli edellä käyttänyt. 
 
ERJA: Mitä sä aattelet, onks tyyliin vaikka jossain naistenlehdissä niin. Minkä-
lainen, annetaanks niissä lupa rupsahtaa vai sanotaanks niissä, et mene Rolffille 
vai? 
JENNI: Aam. No taas niinkun [venyttäen] noi kaikki, kaikki markkinointi ja 
myynti, tai myynti ja markkinointi, markkinointi tähtää myyntiin, ni. Niin-niin 
ne on niinkun. Taustalla on niinku isot rahat, niin-niin, kylhän niinku ne, ketä si-
tä rahaa haluaa, niin ne ohjaa noita. - - siellä liikkuu isot rahat, ni kylhän ne niin-
ku, korruptio on kovaa siellä, että. Sitähän nää naistenlehdet kirjottaa, mitä, jot-
ka maksaa siitä, ni, et se on vähän raaka peli. 
ERJA: Koeksä ne jutut niin, että ne kasaa naisen harteille jotain? 
JENNI: No e, ku mie en oikein usko niitä juttuja. Siis mie, mie en, a) mie en kato 
telkkaria, tai siis [huvittuneena] myö tiijetään molemmat, misson se punanen 
nappi siinä kaukosäätimessä. - - Mie en ite oo hirveesti ni-, tai minnuu ei kiin-
nosta mennä sellasien niinkun vaikutusten alle. Ehkä pitäs, joo, välillä. Mutta ja 
sama niinku jotain naistenlehtiä. [Em?], miust se on niinku. No se on semmost 
hömppää. Ja se, ja ehkä se kuuluu, joo, joo, se kuuluu jonnekin sinne. Parikymp-
pisen maailmaan. Mut en mie niinku, mieluummin mie, jos mie luen jotain leh-
tee tai katon televisiota, ni mie valikoin aika tarka-, uutisetkin on tänä päivänä 
siinä ja tässä, et mieluummin luen jotain Kauppalehtee, katon sieltä, mitä maa-
ilmalla tapahtuu. Tai. Sit teen jonku täsmä-, is-, iskun johonki tiettyyn, tiettyyn 
niinku, tie-, tiedealueeseen, [naurahdus], sanotaan näin. Että en mie. Et e-, ei, kun 
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minuu ei jaksa kiinnostaa sellaset, mie tiedän, mitä, mistä vaatteista mie tykkään 
- -  
 
Lyhyen vaatteita koskeneen vuoropuhelun jälkeen Jenni palasi kysymykseeni ja teki eroa 
itsensä muiden välille. Katkelmassa hän vaikuttaisi sanovan, että hän tietää, mitä tahtoo – 
toisin kuin muut. Tällöin lehtien välittämät odotukset voi sivuuttaa. 
 
JENNI: [Hieman huokaisten] että tota, mut kyllä. Siis, joo, mitä sit sie kysyit, että 
ohjaako niin, kasaaks ne harteille, nii varmaan sellasille, jotka ei tiedä, ei oo 
miettiny, mitä ite haluaa ja mitä ajattellee, ni semmosille varmasti, ihmis-[il?], 
just niinku kasaa sellasille ihmistyypeille, että tota. 
  
Kohtuuton kuluttaminen. Kikka kertoi ajattelevansa, että kulutustottumuksemme tule-
vat muuttumaan. Hän oli juuri käynyt Ikeassa, missä hänelle oli tullut ”semmonen, että 
’apuva!’”. Järkytyksen tunteita oli herättänyt se, että ”pitäs jo niinku joka s- kevät, syksy 
olla vaihtamassa sisustusta kokonaan”.   
 
KIKKA: Joo, sehän se on. Ja nykyaikana ollaan aika silleen, et halutaan niinku. 
Ty-, pe- pelkästään perush[?] lisäis niinku tai nostaa myös tämmösiä niinku va-
paa-aikaa, vapaa-ajan elämään ja tämmöseen näin, niin, varsinkin naiset, niin si-
tä haluais, sitä rahaa olis sit sellaseen. 
ERJA: Esim? 
KIKKA: Ulkonäköön, [?]miseen, matkustelemiseen, vaatteisiin, meikkeihin, 
kaikkiin tällasiin perusasioihin. Se on lisääntyny, niinku miettii vaikka niinku 
omaaki vanh-, äitiä, että, että se nykyään yhteiskunta on liian kulutuskeskeinen 
kyllä, että, toisaalta. Et sekin on vähän ehkä muuttumassa, se kulutuskeskei-
syyski pikku hiljaa [?] toiseen suuntaan, että ei oo niin, just tuntuu siltä, et on 
tullu semmonen trendi vähän taas, että ei enää ehkä niin kuluteta. 
 
Kodin sisustamiseen käytettävistä rahasummista ei käyty enempää keskustelua, mutta 
sen sijaan haastatteluiden mittaan tulivat puheeksi polttarit ja häät, joiden kustannuksia, 
ohjelmanumeroita ja ylipäätään järjestelyjä pidettiin turhan suurina. Naiset ilmaisivat 
huolensa myös edellä mainitsemastani lasten kilpavarustelusta, esimerkiksi ”oikeanlais-
ten” kosketusnäyttöpuhelinten ”välttämättömyydestä”. Ryhmäkeskustelussa Janna ker-
toi sukulaislastensa pitävän tavanomaisena sitä, että myös nimipäivänä saa lahjoja, ei 
vain syntymäpäivänä. Hän pohti, miten selittää, ettei täti osta nimipäivälahjoja. Janna 
kertoi, että hän yrittää sommitella oleskelunsa eri paikkakunnilla niin, ettei joutuisi osal-
listumaan nimipäiväjuhliin, sillä hän ei ”kestä sitä, sitä niinku et nimipäivistä tehään ihan 
jumalaton numero, mie yleesä pakenen, jos pystyn”. Poimin sanaparin ”lasten kilpava-
rustelu” Helmin lausumasta, jossa hän puhui lastenjuhlista, jotka ovat paisuneet hänen 
mielestään liian suuriksi ja kalliiksi55.  
                                                     
55 Maaliskuussa 2015 Yle pyysi verkkosivuillaan lukijoitaan osallistumaan kyselyyn: paljonko lapsen 
synttärit saavat maksaa ja mikä on sopiva lahjan hinta kaverisynttäreillä? Noin 42 % vastaajista piti 
sataa euroa syntymäpäiväjuhlien hintakattona. Ylen mukaan kodin ulkopuolella järjestetyistä 10 
134   
 
HELMI: - - Että pitää sellasta ja tällasta ja tollasta harrastusta ja pitää olla sella-
set, tällaset, tollaset synttärit tai sun lapses ei oo mitään. Ja sitte niinku. Tai siis 
mikä on niinku joissakin piireissä, must se on jotenki niin kamalan siis nauretta-
vaa, et miks meijän pitää mennä niin jenkkimeininkiin, et kaiken pitää olla niin-
ku, niinku ylisuurta ja ylihienoo. Ennen riitti se, et oli lasten synttärit ja siel oli 
ehkä ongintaa ja siin oli joku lakana edessä. Ja joku anto sielt jotain. Nyt pitää ol-
la jotain ihme. Emmä tiä. 
  
Useammat lasten syntymäpäiväjuhlat järjestänyt Ritva puhui samanlaisista kokemuksis-
taan ja mielipiteistään. Hän muisteli esimerkiksi polttareita, jotka menivät ”aivan öve-
riks”, kun kultakin osallistujalta oltiin perimässä osallistumismaksuna 80 euroa ”plus 
omat juomat”. Ritva kertoi myös lapsensa luulleen, että perhe on todella köyhä, sillä hän 
oli torjunut lasten pyyntöjä ja toiveita vetoamalla siihen, ettei heillä ole rahaa ostaa toi-
vottua lelua, vaatetta tai jotakin muuta esinettä. Lopulta hänen oli täytynyt selittää huo-
lestuneelle lapselle, mistä asiassa on oikeasti kysymys. 
 
RITVA: Sit mun piti tässä sille selventää yks päivä, että, kyl meillä ehkä ois sitä 
rahaa, mutta ku me ei tarvita sitä, että ei me voija kaikkee ostaa, mitä sulla mie-
leen juolahtaa, että, et mitä kavereilla on. Että me tullaan toimeen ilman sitä asi-
aa ja me voijaan käyttää se raha johonki hyödyllisempään, että ei myö nyt ihan 
niin [naurahtaen] köyhiä olla, mitä sinä niinku kuvittelet. Ku alko tulla lapselle jo 
huoli, että mites tässä nyt pärjätään, kun äiti on kotona, et kun aina sanotaan, 
[naurua äänessä] et ei oo rahaa ja äiti ei oo ees töissä. 
 
Nyt perheessä oli käsitelty lippalakin hankkimista ja tätä ennen kavereiden huomautuk-
sia siitä, kuinka yksi tai kaksi pelaamiseen tarkoitettua laitetta on liian vähän.  
 
RITVA: - -  Ja se tuntuu olevan noilla teini-ikäsillä vielä jotenkin oikein semmo-
nen. ”Ei me voija tulla teille, ku teillä ei oo mitään tekemistä, ku teillä ei oo kun 
vaan se yks tai kaks pelikonetta” esimerkiks, että pitäs olla, se on jotenkin hirmu 
raaka se lasten tämmönen. Toisillensa siis, vaikkei ne ehkä tarkota sitä, mutta. 
Mutta meilläkin Aapeli sano,  [puhuu hieman mutisten, pari sanaa jää epäselväksi] 
semmonen hirmu herkkis, niin, joissakin asioissa, niin sille tulee [semmonen?] 
hirmu paha mieli niistä, et kun toinen sanoo töksäyttää, että ”no ei sulla oo ees 
aito toi lippis”. Aito lippis, jos [minun?] pitää maksaa seittämänkymmentä euroo 
lippiksestä, niin minusta se, minulla itellekään ois, [naurahtaen] raaski ostaa niin 
kalliita hattuja. 
ERJA: Ne koskettaa myös vanhempia. 
RITVA: Kyllä. Ne tuntuu tosi pahalta äitinä, että niih. [Ja] että miten sais sille 
lapselle, että se siun lippis on ihan yhtä hyvä, kun sen toisen lippis, vaikka siinei 
nyt samanlaista merkkiä olekaan. Ja sinä oot ihan yhtä hyvä kun se toinen. Et si-
tä on hirmu hankala miettiä, että ostanko minä nyt sille lapselle sen lippiksen 
siks, että sen kaveri on tyytyväinen vai koetanko minä vahvistaa sitä, että se ite 
                                                                                                                                   
hengen juhlista joutuu maksamaan ainakin 250 euroa. Sopivaksi kaverin lahjan arvoksi lähes puolet 
lukijoista arvioi 11–15 euroa.  
  135 
 
oppis ajattelemaan, että sillä ei oo mitään merkitystä, minkälainen lippis sillä 
toisella on päässä.  
 
Ritva pohtii, kuinka voisi opastaa lapsia miettimään kriittisemmin kuluttamista ja tava-
roilla hankittavaa arvostusta. Ryhmäkeskustelussa Tanja kertoi ajatuksestaan laittaa 
lasten syntymäpäiväjuhlien kutsukorttiin teksti: tuo lahjaksi lelu, jolla et leiki enää itse. 
Hän väitti, että tämä olisi lapsille ”ihan hyvä idea”, mutta pulmallista on se, että teksti 
pitäisi näyttää kaikille luokkakavereille, kun kutsuja jaetaan koulussa. Tämä on syy, 
miksi idea ei toimi: ”Tää on erilainen tää mun kutsu.” Ryhmäkeskustelussa vitsailtiin, 
mikseivät synttärit voisi olla kierrätyssynttärit, vietetäänhän muitakin teemasynttäreitä. 
Ajatus oli toisin sanoen niin naurettava, ettei sitä voinut oikeastaan käsitellä vakavasti. 
Juhliin kuuluu ostaa uutta ja merirosvoteema ei ole vitsi, mutta käytetty lahja on. Yksilö-
haastattelussaan Tanja nimesi perheensä ”ekohörhöperheeksi”. Hän kertoi kuulleensa 
lapsensa koululla liikkuvista puheista ja toivoi, että pystyisi opettamaan lapsilleen toisen-
laista asennetta.  
 
TANJA: Mutta että, että oon kuullu, että siellä luo- siellä on tämäntyyppistä ollu, 
että no ei sulla oo oikeanlainen kosketusnäyttöpuhelin. Kun se ei ollu samaa 
merkkiä kun tällä toisella. - - Niin Inka ei oo tämmösestä lainkaan puhunu, 
[mut] mä oon kuullu, et ne toiset äidit on keskustellu siitä, et heijän niinku lapset 
on kuullu tämmösiä kommentteja muilta, niin niin sitte en tiiä, ehkä pitäs vaan 
niinku jotenki lapsista pystyä kasvattamaan niin vahvoja, että ne on niinku täy-
sin jotenki immuuneja tommoselle, emmä, kylmää tiiän, että ei, ei ne, ei se nyt 
kokonaan oo ja, kylhän tommonen koulukiusaaminen on niinku sitten taas 
tämmösten erilaisten lasten niinku vaara aina, että. 
 
Ryhmäkeskustelussa Meri muisteli, että 90-luvulla oli noloa, jos kävi kirpputoreilla. Käy-
tettyjen vaatteiden ostaminen kieli köyhyydestä. Janna tunnisti saman kokemuksen ja 
muisteli, ettei silloin ”törsäilty”. Nyt ongelmana ei ole enää niinkään ”kirppariostosten” 
nolous vaan kokemus siitä, että kirpputorillakin voi tuhlata ja ostaa jotakin sellaista, mitä 
ei oikeasti tarvitse56. Meri myönsi ryhmähaastattelussa sortuvansa tällaisiin ostoksiin ja 
Silja kiirehti myöntelemään, että toimii aivan samalla tavalla. Meri kertoi, että huonoa 
omaatuntoaan voi kuitenkin kirpputoriostosten yhteydessä tyynnytellä kierrättämisellä 
ja ekologisuudella. Kiinnostava jatkopohdinta olisi, voiko kirpputoriostoksilla sisustaa 
aikuisen kodin tai voiko aikuislookin saavuttaa pukeutumalla kirppisvaatteisiin.  
Aikuisuuden konkreettiset merkit tunnistetaan haastatteluaineistossa, ja naiset tietä-
vät, kuinka normatiivisia hankintoja auto ja kodin sisustuksen merkkituotteet ovat. Suh-
tautuminen näihin merkkeihin on kuitenkin pohtivaa. Ekologisuus, omat niukat rahava-
rat ja tietyn muotin vastustaminen puoltavat toisenlaisten valintojen tekemistä. Aikuisen 
olemus on hillitty, ja työelämän vaatimaan pukeutumistyyliin on siirrytty melko sujuvas-
ti. Tämän myöntäminen voi kuitenkin olla ikävää ja noloakin. Oman kehon muutoksiin 
                                                     
56 Kulutusyhteiskunnassa on nolostuttavaa omistaa ”vanhanaikaisia” esineitä, esimerkiksi ”vanha” 
puhelin. Uutuuksista tietämätön ei ole ollut tarkkaavainen kuluttaja. (Bauman 2005a, 9). Kirppislöy-
döistä tehty tyyli voi kuitenkin olla ihailun kohteena. Tyylikkään vintagen ja vanhan raja on häilyvä. 
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naiset suhtautuvat tulkintani mukaan hieman hämmentyneinä, mutta osittain myös to-
teavasti. Painoa kertyy, mutta kiloille ei voi mitään. Keho muuttuu, ja siihen on sopeu-
duttava. Toisaalta rypyt saattavat tuoda mieleen ajatuksen pistoshoitojen tai esteettisen 
kirurgian tarpeesta ainakin joskus tulevaisuudessa; joku saattaa ryhtyä laihduttamaan 
tarmokkaasti. Biologinen kello on naisille tuttu ja se tikittääkin hetkittäin kuuluvasti – 
ainakin lääkäreiden korviin, vaikka nainen itse ei arjessaan asiaa ajattelisikaan.  
 
5.1.3 Aikuisen toimet ja tehtävät 
Haastatteluaineisto on hyvinkin yksiääninen kertoessaan, että työ tekee aikuisen. Käsitys 
syntyy kahtaalta. Ensinnäkin naiset mainitsivat työelämään siirtymisen tai työelämän 
pukeutumis- ynnä muihin konventioihin ja velvoitteisiin sopeutumisen aikuistumisen 
askeleena. Toiseksi kuva työtä tekevästä aikuisesta oli syntynyt haastateltaville jo lap-
suudessa. Kysyin haastatteluissa, miltä aikuisuus näytti lapsen silmin. Haastateltavista 
liki kaikki mainitsivat vanhempiensa tehneen työtä ja kiinnittäneensä lapsena huomiota 
siihen, että aikuisen osana on tehdä työtä. Arkeen kuuluvat palkkatyön ohella kotityöt, 
olipa sinkku tai parisuhteessa. Kun nainen ei ole enää sukupuolensa vuoksi automaatti-
sesti omat tarpeensa unohtava perheen hoivaaja ja arkiaskareiden hoitaja, on kumppa-
neiden neuvoteltava kotitöiden jakamisesta (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 63). Lisäksi 
aikuinen saattaa opiskella tai hoitaa lapsiaan. Hänellä on harrastuksia, ja vapaa-ajan 
viettäminen leväten ja voimien keräten on myös tärkeää. Haastatteluaineisto kertoo nuo-
ren aikuisen naisen tehtävien runsaslukuisuudesta. Taulukko 7 luettelee aikuisen toimia 
ja tehtäviä kuvaavan kerrostuman sisältämät temaattiset kokonaisuudet ”koodeineen” eli 
teemoineen. 
 





Aikuisuuden merkkipaalut merkkipaalut: työ 
Työ 
työ: työelämän kielteiset piirteet 
työ: työn mielekkyys toiveena tai toteutuneena 
työ: työn paljous 
Opiskelu 
opiskelu: elinikäinen opiskelu 
opiskelu: opiskelu (aikuisuudessa) 
opiskelu: opiskelu pidemmälle 
opiskelu: koulutuspolitiikan kritiikki 
Lapset 
lapset: lapset vs. koulutus, työ, ura 
lapset: lasten hoitaminen kotona 
lapset: lasten toivominen, saaminen, hoitaminen 
Kotityöt kotityöt: kotityöt, arjen tehtävät 
Harrastukset harrastukset: vapaa-aika ja harrastukset  
Ystävyys ystävyys: kaverit 
Kiire kiire: ruuhkavuodet 
Huolet 
huolet: taloudellinen epävarmuus 
huolet: työttömyys tai mielekkään työn puute 
Odotukset odotukset: käsitykset (muiden) nuorten naisten elämästä 
Sukupolvet 
sukupolvet: äidin aikuisuus erilaista kuin oma: lapset / perhe 
ennen nuorena, opiskelu nyt pidemmälle 
Aikuisuus aikuisuus: nuoruuden / lapsuuden käsitykset aikuisuudesta 
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Työ aikuisuuden merkkipaaluna. Työ liittyy aikuisuuteen, mutta esimerkiksi Janna 
mietti työn pysyvyyttä pohtiessaan tätä kytköstä. Nuori voi tehdä pätkää, mutta aikuisen 
työ on vakituisempaa. Toisaalta pätkätyöt liittyvät aikuisenkin elämään. Jannan lausu-
massa piili mahdollisesti ajatus vapaaehtoisesti valitusta pätkätyöstä, sillä hänen voi 
tulkita ajattelevan, että nuoren kohdalla on kyse omasta halusta vaihtaa toistuvasti työ-
paikkaa. Aikuinen on vakituisemmassa työsuhteessa, ”eikä silleen, et niinku hyppii just 
työsuhteesta”. Siljalle työelämässä ”tuli semmonen aikuinen olo”. Eräs taustalla vaikut-
taneista syistä oli vastuun tunteminen. Silja on ollut työssä hoitoalalla, jossa tämä koros-
tuu: ”Tietysti ku oli just tätä hoitoalalla ni vastuu aikamoinen niistä kaikista huol-, huol-
lettavista, hoijettavista jotta[i], se minusta oli semmonen.” Sonjakin mainitsi vastuulli-
suuden. 
 
ERJA: Mm. Onks vaikka työpaikka semmonen juttu, mikä kans liittyy siihen ai-
kuistumiseen tai sä sanoit, et se on kasvuprosessin jonkinlainen päättyminen tai? 
SONJA: No, no se varmaan siinä vaiheessa oli se työpaikka, kun oli ensimmäi-
nen sellanen työpaikka, joka oli, oli niinkun jotain muuta kuin kesätyö. Tosin ei 
sekään mikään, ei, mullei koskaan oo ollu mitään asiaa, mitä vois kuvailla nimel-
lä vakituinen työpaikka tai semmonen, ei mulla o ikinä ollu sellasta, niin en mä 
tiedä, [nauraen] mitä semmonen tarkottaa. Mutta. Mut, mut että, mut että se-, no 
semmonen täyspäivänen työ, niin olihan se nyt tietysti semmonen, että okei, nyt 
mun pitäs [naurahdellen] tällä olemattomalla palkallani pärjäillä tässä menemään, 
no, pärjäilihän sillä tietysti, mutta niinkun. Mut jotenki emmä varmaan koe, että 
se niinkun, okei, se, se tietysti sitä vastuullisuutta, et ku sä olit oikeesti vastuussa 
siitä omasta työstäs ja niinkun opettelit sitä työ, työelämän sellasta niinkun ar-
kea muunakin kun vaan semmosena kesätyttönä, niin sitten toki se kasvatti sii-
hen, siihen työelämän, aikuisen työelämän vastuullisuuteen kyllä. Mut että- 
 
Myös Sonjan työhön on liittynyt vastuun kantaminen ihmisistä. Yhteistä Siljan kokemus-
ten kanssa on lisäksi vertailu, kuinka aikuiseksi tuntee itsensä opiskellessaan ja ollessaan 
työelämässä.  
 
ERJA:  - kans, niin sehän on just sitä, et sä oot vastuussa myös niist ihmisistä sii-
nä. 
SONJA: Kyllä, mutta niinkun olihan niissä joka ikisessä ennen sitä olleessa siis 
no tietenkin ne ny oli vaan kesätöitä, mut ihan samal lailla mä olin aina ollu vas-
tuussa jostain ihmisryhmästä niissä mun aikasemmissa kesätöissä, aina, et - -
mut jotenki tietysti se tuntuu virallisemmalta olla, olla niinkun sitten tommoses-
sa, miten mä nyt sanosin, pysyvämmässä, kun oot pysyvämmässä työsuhteessa, 
niin sillon se joudut jotenkin sitoutumaan siihen ite vielä enemmän, kun että tie-
dät olevas siinä nyt vaan pienen hetken, - - kyllä se totta kai erilailla se, vaikka 
toki tää, tää niinkun opis-, opiskelu on myös vastuullista, mutta tässähän nyt 
vastaat vaan pääsääntösesti siitä o[?]-, oman opiskelusi etenemisestä, niin se nyt 
ei niinkun vielä niin, [naurahtaa hymähtäen], et ne [niinku joko?] saat tehtyä ne 
hommat tai et saa, ja ketään muuta se nyt ei järin hirveesti kiinnosta sitten, Kelaa 
ehkä joskus, mutta. [Naurahtaa.] 
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ERJA: [Hymyillen] niitäkin vast siinä vaiheessa, kun niitä pisteit ei niinku millään 
ala tulla. 
SONJA: [Nauraa.] Niin, niin, kyllä, että ei se niinku, että on se siinä mielessä tie-
tysti se työ on, on erilaista että. Kasvattavampaa. 
 
ERJA: Totta. Tota. Niin sä oot kahen tutkinnon välissä ollu välillä töissä? Et sä 
oot sillon niinku, sä äsken sanoit. 
SILJA: Niin mä olin paljon aikuisempi sillon että. Ja sitku mä, musta oli kun mie 
kun tulin tänne yliopistolleki niin miusta mie olin sillonki vähän aikuisempi jo-
tenki silleen tai emmä nyt ehkä esitin tai jotenkin tai musta tuntu enemmän ai-
kuiselta. Mut sit se on niinku vähän jotenki. En tiä onko se, emmä ainakaan oo 
muuttunu aikuisemmaks tässä tässä minun mielestä hirveesti, että en oo silleen. 
Mut jotenki se työelämä oli ehkä semmosta, se, se kyllä jotenkin oli niin semmos-
ta, et siellä tuli semmonen aikuinen olo.  - - 
ERJA: Joo. Niin siinä on ero sit tähän yliopistoon? 
SILJA: No on siinä tosi paljon erroo, että ihan yö ja päivä suurin piirtein, että on 
paljon erroo. Täällä on paljon rennompaa. Ja et voip. Niinku olla silleen vähän 
niinku nuori enemmän että. 
 
Opiskelu aikuisuudessa. Silja koki olleensa aikuismaisempi työssä ollessaan kuin opis-
kellessaan; samoin Aurikin on ”opiskelijatyttö” opiskellessaan, mutta työskennellessään 
hän ei voi sellainen olla. Auri on haastattelun aikoihin aloittanut toiset opinnot, mutta 
tekee sivutoimisesti opetustyötä. Aloitettuaan uudelleen opinnot Auri voi jälleen määrit-
tyä nuoreksi. Kun totesin, että tilanne kahden roolin välillä kuulostaa hankalalta, hän 
täsmensi määrittelyn olevan hankalaa, ei niinkään eri statuksien vaihtamisen.  
 
AURI: No se, no mä koen että mä oon siin välillä. Mä huomaan, et välillä mä ha-
luan olla vielä nuori. Ja identifioida itseni nuore- opiskelijaksi ja näin mut sitten 
välillä mä oon kuitenkin välillä sellasessa roolissa et mä oon aikuinen nainen tai 
oonhan mä kuitenkin itsenäinen ja siis oonhan mä nyt siis silleen aikuinen mutta 
sitte kuitenkin mä haluun myös olla nuori. Että, et oon semmosessa ristipainees- 
tai semmosessa. Ja se liittyy kyllä siihen, koska mä oon alottanu nyt toiset opin-
not niin niin tavallaan mun opiskelijakaverit on mua viittä, viis vuotta nuorem-
pia niin kyl se siis ja sitten niitten kautta mä voin elää silleen "olen vielä nuori 
opiskelija", mut sit mä oon kuitenkin työelämässä ja mä opetan mua itseäni van-
hempia ihmisiä, ni pääsääntöisesti, niin sitte mun pitää olla kuitenki aikuinen, 
etten mä voi niille enään olla nuori opiskelijatyttö.   
ERJA: Niin sä oot tämmösessä hyvin hankalassa tilanteessa tän. 
AURI: [Mn tai] ei se oo hankala. Mut aika hyvin mä oon siin lopulta luovinu 
mutta sitte kun joku pitäs niinku, että jos mun pitäs määritellä, että mikä mä 
oon, niin sitte, nii sit se on hankalaa. - -    
 
Naisten kokema aikuisuus vaihtelee näissä kuvauksissa sen mukaan, minkä position he 
ovat valinneet, opiskelijan vai työntekijän. Koski ja Moore (2001, 11) ovat todenneet, että 
aikuiset valitsevat usein kaksoisposition eli he pitävät kiinni työmarkkinakansalaisuudes-
taan aloittaessaan [uudelleen] opinnot. Auri, jonka ympärillä on itseä nuorempia opiske-
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lukavereita, pohtii, että hänkin voi tuntea itsensä vielä nuoreksi eläessään opiskelukave-
reidensa kanssa jaettua opiskelijaelämää. Siljan ja Aurin kuvaukset työssäkäyvän aikui-
sen ja opiskelevan nuoren häilyvistä positioista herättivät kysymyksen aikuisuuden ko-
kemisen kontekstisidonnaisuudesta. Aikuisen status voi joutua kyseenalaiseksi, kun 
yksilö siirtyy työstä opiskelemaan. Kuten Veera huomautti, myös työ voi olla työtä, jota 
aikuinen ei tee. Veera totesi oman työnsä olevan juuri tällaista työtä: ”Tällä hetkellä käyn 
työssä, joka ei oo todellakaan omaa alaa - - . Sekin on ehkä vähän semmonen ei-aikuisten 
ammatti.” Yritin tämän kuultuani saada selville, pilaileeko Veera. Tulkitsin keskustelu-
amme niin, että hän oli vakavissaan. Hän nimittäin jatkoi vakavankuuloisesti pohtien 
opiskelua, jonka otin esiin. Kikatus olikin oman työn vähättelyä ”aikuisen” ammatin 
rinnalla: 
 
VEERA: Tosin se ei ole aikuisten ammatti. [Kikattaa.] 
ERJA: Nii just. Eikä aikuiset varmaan niinku opiskelekaan, vai? 
VEERA: No ei, paitsi jos opiskelet, niin sitten oot. Jotenki. Jotenki kummallinen 
aikuinen, kun opiskelet. 
 
Osa opintonsa aloittavista ryhtyy päätoimiseksi opiskelijaksi ja työssäkäynti päättyy tai 
muuttuu opiskelurahan hankkimiseksi. Siljan tilanne vaikuttaisi juuri tällaiselta. Auri 
taas vaihtelee rooliaan tilanteen mukaan. Hänen lausumastaan on luettavissa, että uusi 
mahdollisuus olla nuori on houkutteleva. Hän valitsee verbin ”voida” puhuessaan opis-
kelemisesta nuoremmassa seurassa, mutta verbin ”pitää”, kun kertoo työstään itseään 
vanhempien parissa: ” - - mä voin elää silleen "olen vielä nuori opiskelija", mut sit mä oon 
kuitenkin työelämässä - - niin sitte mun pitää olla kuitenki aikuinen, etten mä voi olla 
niille enään olla nuori opiskelijatyttö.” Kosken ja Mooren (2001) tunnistama kaksoisposi-
tio ei ole yksilön mielessä mitenkään selkeä tila tai tilanne. Ymmärrän Aurin ja Siljan 
ajatuksia myös oman kokemukseni kautta, sillä olen aloittanut opintoni uudelleen yli 30-
vuotiaana ja siirtynyt vakituisessa työsuhteessa olleesta työntekijästä päätoimiseksi opis-
kelijaksi. Arkikokemukseni mukaan eritoten opintojen alkuvaiheessa nuoremmat ja van-
hemmat opiskelijat pyrkivät tekemään eroa toisiinsa, mutta hiljalleen raja hälvenee. 
Muistelin omia kokemuksiani, kun Janna kertoi erään opiskelukaverinsa yllättäneen 
iällään. Nuoreksi tai nuorekkaaksi määrittyminen on lausumassa jälleen myönteistä: 
 
JANNA: No oli tääkii just joka oli sitten ilmotti olevasa yli kolkytviis, nii just 
hääkii ku opiskelee tuol yliopistolla ja on semmonen, on niinku mukana kaikis 
niinku meijän menoissa ja kaiken maailman pussikaljapyöräilyis mukana, niin 
jotenkii siin, niinku sit, ei niinku osannu ajatellakaan, et hää ois niinku yli kol-
kytviis. Ei niinku tullu mielenkään. Mut [toisaalt?] sehän on varmaan ollu imar-
televaa sitten. 
 
Työ aikuisen merkkinä. Kiinnostava poikkeus aineistoissa on Merin lausuma, ettei työ 
liity välttämättä aikuisuuteen. Meri pohti kysymystä palkkatyöstä ja aikuisuudesta. Ky-
syin häneltä, oliko työllistyminen ”sellanen mikään merkki aikuisuudesta”? 
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MERI: Ei oikeestaan. Tai en mä niinku kokenu sitä ite sillä tavalla. En tiijä, minkä 
takia. Ehkä palkkatyö sitten ei oo mulle niin jotenkin tai et mä en jotenkin niin 
liitä sitä aikuisuuteen. Vaikka mä sanoin, et se liittyy mun aikuisuuteen [naurah-
taa]. 
 
Ainakin tulevaisuudenkuviin työ liittyy. Melko huolettomia ”jotain aina löytyy” -
tyyppisiä lausumia on paikannettavissa aineistosta useampia. Työllistymisestä kannetaan 
haastatteluaineistossa kuitenkin myös huolta, mutta tarkemmin ilmaistuna huoli vaikut-
taa kohdentuvan pääasiassa mielekkään työn löytämiseen. Kuten jäljempänä kuvailen, 
naisille on tärkeää työn mielekkyys. Vanhempien tekemä työ näyttäytyy heidän muis-
toissaan taas uurastuksena. Tanjalla oli kenties myönteisimmät mielikuvat vanhempien 
aherruksesta. 
 
TANJA: -  - ja myös tavallaan niinku se, että, et joo, vanhemmat tekee töitä, se 
ehkä on ollu sellanen, että, että tavallaan, et[tä] aikuisena tehdään töitä, mutta 
myöskin on niinku tietenki mahollisuus käyttää se raha johonkin ja sitten toi-
saalta vanhempani molemmat on viihtyny tosi hyvin työssään. Eli se on kyllä ol-
lu sellanen. Sellanen ehkä semmonen kannuste, että, ehkä, ehkä työt on ihan 
hauskaa ja ehkä aikuisena olo on ihan hauskaa, kun voi toteuttaa itteään myös 
siellä töissä. - - 
 
Nuoruuden aikaiset käsitykset aikuisuudesta. Muistellessaan lapsuusajan käsityksiä 
naiset totesivat, että aikuisen elämään liittyi työ. Juuri muuta eivät aikuiset tehneetkään, 
vain työtä. Kiinnostava havainto on, että lapsuuden muistossa haastateltavat katsovat 
isoja ihmisiä ja ajattelevat heidän olevan sidottuja työhön, mutta omasta työnteosta kerro-
taan nyt haastatteluhetkellä kuitenkin toisin sanoin. Naiset puhuivat projekteista, jousta-
vuudesta ja eri tavoin kootusta toimeentulosta. Kysyin kaikilta haastateltavilta saman 
kysymyksen kuin Siljaltakin. 
 
ERJA: Mitä sä pienenä ajattelit, siis semmosena ihan pikkutyttönä, mitä sä ajatte-
lit et mitä ne isot ihmiset ne aikuiset on, millasta se aikuisuus on? Aatteliksä sä 
semmosta? 
SILJA: No en mie muista et mie oisin hirveesti miettinyt sitten. Mut ehkä [muu-
tama epäselvä sana] tai tavallaan mallin siitä totta kai niinku vanhempien elämäs-
tä että ilmeisesteki mä aattelin, että aika stressaavaahan se varmaan aikuisena on 
ja aika tylsää ja sellasta niinku [?] joutuu töissä ja et mie hirveesti tosiaan mietti-
nyt et ehkä vähä silleen, että rankempaa ku lapsena olo, et sitä mie ehkä aattelin 
on silleen  haastavempaa ja sitä vastuuta. Ja tietysti mun vanhemmatkin just sil-
leen et olisit nyt tyytyväinen ku oot vielä lapsi, et sulla on [nyt] vielä  helppoo, 
että mietipäs sitte ku oot aikuinen tai silleen. 
ERJA: Et oli vaikeeta. 
SILJA: Vaikeempaa. Niin haastavampaa on se elämä kun joutuu ite sit vastaa-
maan kaikesta ja.  
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Meri lausui liki Siljan sanat: ” - - aikuisuus näytti näyttäytyi myös semmosena vakavuu-
tena, semmosena, että joka päivä mennään töihin ja niinku, ja sitten on vastuu kaikesta - - 
”.  Sonja muisti valtavan työmäärän, koko ajan tehtiin työtä. 
 
SONJA: [Vaiti hetken.] En muista, et mietinkö mä sella-, sillain. Sen mä muistan 
ainakin miettineeni, että niin kauheesti pitää koko ajan tehä kaikkee niinkun töi- 
siis töitä ja sen kodin eteen ja pihan laittoa, tietysti, no, no kun on niinku maata-
lossa kasvanu, niin sehän on ihan jatkuvaa, [naurahdellen] ympärivuorokautista-
kin välillä, niin sitten se vaan se niinku tuntu, että siellä ei niinku koskaan tehä 
mittään muuta ku töitä. 
 
Brannenin ja Nilsenin (2002) haastattelemat 18–20-vuotiaat nuoret norjalaisnaiset mietti-
vät, että aikuisten, ainakin nelikymppisten elämä on tylsää ja rutiinien täyttämää. Nuoret 
kokivat elävänsä jaksoa, jossa tehdään vielä kaikkea kivaa. Aikuisuus tulee vastaan jos-
sakin vaiheessa elämänkulkua, ja tällöin hauskuus päättyy. Eräs Brannenin ja Nilsenin 
järjestämään ryhmähaastatteluun osallistunut nainen arveli, että hän tulee elämään toisin 
kuin äitinsä ja yrittää pitää kiinni vapaudestaan; toinen pohti, katoaako hauskasta haus-
kuus iän myötä eli aikuinen ei pidäkään kivana samoja asioita kuin nuorena. (Brannen & 
Nilsen 2002, 522–523.) Gordon ja Lahelma (2004) totesivat noin 18-vuotiaita nuorten haas-
tatteluja analysoidessaan, että nuoret naiset eivät halunneet määrittyä naisiksi vaan ty-
töiksi, ja eräänä erottavana piirteenä eräät nuorista pitivät juuri hauskuutta. Tytöllä voi 
olla hauskaa, naisella ei. Jotkut nuorista kuitenkin uskoivat voivansa pitää aikuisinakin 
hauskaa. (Gordon & Lahelma 2004, 81, 93.)  
Tylsyyden ja vastuun, työssäkäynnin ja raha-asioiden miettimisen vastinparina lap-
sen silmissä aikuinen on myös vapaa. Lasten tai teinien silmin katsottuna aikuiset saavat 
päättää paljosta, myös siitä, mitä ostetaan ja mitä ei, ja hän voi tehdä itseään ja jopa muita 
koskevia isojakin päätöksiä. Lapsuuden käsitykset aikuisten vapaudesta olivat muuttu-
neet ajan mittaan ainakin osittain, sillä nyt puhuttiin vastuusta ja sitoutumisesta. Esimer-
kiksi Janna totesi, että hän on valmis luopumaan osasta vapauttaan ja se kuuluu äitiy-
teen. Helmi kertoi, kuinka vanhempien elämä laman keskellä näytti vastuulliselta, mutta 
kuitenkin aikuiset olivat oikeutettuja toimimaan itsenäisesti.  
 
ERJA: Sä mietit, että joskus tyyliin pikkutyttönä, kun sä katoit vaikka sun van-
hempia tai jotain muita [hymyillen] isoja ihmisiä, niin muistaksä koskaan ajatel-
lees, että: ”Vitsi tommosta on olla aikuinen?” 
HELMI: No joo, kyl mä siis mietin. Ja siis nyt kun aattelee omanikästä, niin sillon 
pienenä ne aikuiset on kyllä ollu nuorempia ku mä olen nyt. [Naurua.] Mutta to-
ta. Jotenki sellasta, että no emmä tiiä, varmaan oli myös sellasta niinkun. Mä 
muistan kun mä olin lapsi, niin sillon oli joku lama. Ja sit tavallaan niinkun mis-
tä kuuli, kun aikuiset puhu niin oli just joku raha ja työt ja, ja pätkätyöt ja. Muis-
telen, kun joskus kysyin äitiltä, et mitä se lama tarkottaa, niin se tarkottaa sitä, et 
[naurahtaen] pitää ostaa säilykkeitä. Tai jotain vastaavaa sano. Ja sit mä ihmette-
lin, et no okei, että meneeks kaupat kiinni tai jotain. Että. 
ERJA: & HELMI: [Naurua.]  
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HELMI: Et, et niinku se tuntu sellaselta niinku vastuulliselta ja, mut toki myös 
sellasta, että, et ku lapsena oli sit sellasia niinku rajotuksia, että, et menet nyt 
nukkumaan siitä ja tämä on aikuisten juttuja ja sit, sellai, et no voi vitsi, sitte kun 
olis aikuinen. Että sitten voin määrätä itse. Et, et, ehkä niinku sellanen niinkun, 
sellanen itsenäistyminen ehkä oli kuitenkin semmonen niinkun, että saan tehdä 
omat päätökset. 
 
Kotityöt, arjen tehtävät, harrastukset ja ystävät. Perhe-elämään liittyvät kodin piirissä 
tehtävät toimet. Sisustaminen ja kodinhoito nousivat puheeksi eri yhteyksissä, myös 
aloilleen asettumisen kontekstissa. Helmi luetteli pyykkäämisen, pihan haravoimisen, 
leipomisen ja koiran ulkoiluttamisen. Hänelle nämä ovat stereotyyppiseen aikuisuuteen 
liittyviä toimia, hänen sanoillaan ”aikuisten töitä, kotitöitä”. Helmi kertoi suorastaan 
nauttivansa näiden tekemisestä, kun on nyt ”löytänyt omat rutiinit”. Oletin, että vapaa-
aika ja harrastukset tulisivat toistuvasti esille haastattelupuheissa. Näin ei kuitenkaan 
tapahtunut, eikä vapaa-aika ollut erityisen korostuneesti esillä. Esimerkiksi Silja kuiten-
kin arvioi, että ”harrastukset on aika tärkeet ja semmonen vapaa-aikaki kyllä”.  
 
SILJA: Jos aatteelee sillon kun mä  olin työelämässä, mie olin siellä ihan rahan 
takia, että miusta oli ihana kun oli rahhaa, se oli se vapaa-aika tosi hienoo. Sitä 
osas tosi paljon arvostaa, kun siellä töissä oli niin ärsyttävää siellä töissä. Se oli 
ihanaa, kun sai sitä rahaa, kun sitä pysty käyttämään[ki] johonkin mukavaan. 
Sillon ainakin arvostin vapaa-aikaa, ja ylityötkin mieluummin vapaa-aikana ku 
rahana ja silleen niinku. 
 
Janna oli havainnut, että työ vie aikaa voimavaroja, joita voisi käyttää harrastuksiin. 
Niinpä hän pohtii, miten sovittaa yhteen työ ja ne asiat, joista ”nauttii ja tykkää”. Vapaa-
ajan tärkeys painottuu hänen puheenvuorossaan selkeällä tavalla. 
 
JANNA: On kai siin siis semmonen, mie niinku vaik paljon niinku miettii niit 
työkuvioita, niin niit miettii lähinnä just sen takia, että ois sit niinku. Et jotenki 
haluis löytää sellasen työn, et ois niinku mahollisimman paljon niinku aikaa itel-
le ja niille omille jutuille ja kaikille, mitä niinku tykkää harrastaa. Mie tykkään 
hirveesti olla mehässä ja sienestää ja marjastaa ja tallustella siellä ja meillon 
mökki [mainitsee paikkakunnan] - - mie oon siellä käytännöllisesti kattoen kaiken 
ajan mikä ei tarvi töissä olla, et jotenkii. Sit mie tykkään harrastaa kaikkii luovia 
juttuja, et mie kirjotan tosi paljon, mikä sekin on niinku semmosta tietys mieles 
aika paljo niinku aivotyötä vaativaa. Mitä ei sit oikeestaan viime vuuen aikana, 
huomas just et ku oli niin rasittava työ, niin mie en kirjottanu viime vuuen ai-
kaan niinku yhtään semmosta niinku omaks ilokseni. Et jotenkii niit työkuvioi-
taki miettii niin paljo sen takia, et toi-, et jotenki se, et yrittäs jotenki saaha sovi-
tettua ne sillai, että, et sit pystys niinku säilyttämään sen jotenki sen, niinku sen 
oman ajan, et saa tehä niit asioita, mist nauttii ja tykkää. 
 
Toinen vapaa-aikaa koskeva ennakko-olettamukseni oli, että kavereilla olisi nuorten 
aikuisten naisten elämässä ja arjessa keskeinen asema. Tämän vuoksi kysyin naisilta, 
onko kavereilla heidän elämässään tärkeä rooli. Yllätyksekseni naiset eivät vastanneet 
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kysymykseen erityisen painokkaasti, vaan tyytyivät myöntelemään, että kaverit ovat 
hyviä olemassa. Heille voi soittaa, kun jotakin menee pieleen, kertoi Meri: ”Se on tärkee, 
että on niinku sellaisia ystäviä, jolleka voi soittaa siinä vaiheessa, kun siellä harrastuselä-
mässä vaikka menee päin honkia.”  
Aineistoni ei toki pysty vastaamaan kysymykseen siitä, ovatko haastattelemieni nais-
ten ystävyyssuhteet löyhiä vai eivät, mutta koska keskustelu ystävistä tuntui laimealta, 
pohdin sosiaalisen median roolia ja väitteitä ystävyyssuhteiden löyhtymisestä. Suoma-
laisten vapaa-ajan sosiaalisuutta tutkinut Melkas (2009) suhtautuu varovaisesti väitteisiin 
kaveruussuhteiden hapertumisesta. Hän on tarkastellut tapaamisia, puheluita ja sähkö-
postitse tapahtuvaa yhteydenpitoa. Pari-kolmekymppisistä 37 % tapasi ystäviään päivit-
täin vuonna 2002 ja 44 % soitti heille päivittäin tai tapasi joka viikko. (Melkas 2009, 36–
39.) Kymmenisen vuotta myöhemmin sähköpostin rinnalle ovat tulleet muut sähköisen 
viestinnän muodot. Haastateltavat eivät kuitenkaan ottaneet esimerkiksi Facebookia 
esille, kun kysyin kavereista ja ystävyyssuhteiden merkityksestä.   
Viihteellisistä televisiosarjoista ja naistenlehtiteksteistä tuttua tiivistä yhteydenpitoa ei 
maininnut kukaan, mutta vailla tuttavia tai ystäviä ei haastatteluissa myöskään kerrottu 
elettävän. Helmi kuvasi, kuinka talvisin tulee vetäydyttyä omiin oloihin ja kesän tullen, 
valon lisääntyessä, vilkastuu myös sosiaalinen elämä: ”musta tuntuu, et mä sosiaalistun 
enemmän kesällä”. Grillaus- ja peli-iltojen järjestäminen tuntuu hänestä talven jälkeen 
houkuttelevalta ajatukselta. Helmi myös totesi, ettei kavereiden kanssa jaksa ollakaan, 
kun työ ja erityisesti harrastukset eli järjestötoiminta vaativat esilläoloa.  
 
HELMI: No. [Naurahtaen] mun ystävät on kaikki muuttanu täält pois. Kaikki on 
nyt niinku, siis mä ennen olin tosi paljon mun ystävien kans, - - ja mä oon ihan 
hirveesti ollu tavallaan niinkun ihmisten parissa, niin sitten jotenki tuntuu, et 
kun menee kotiin, ni haluu sulkee vaan kaikkee, et: ”Ei, ei pyydetä ketään nyt 
tänne. Mä en jaksa nähä ihmisiä.” Ja tavallaan tulee jopa sellanen, että, et kun ta-
vallaan pitää välil edustaa ja olla edustustehtävissä, niin pitää olla niin koko ajan 
niin sosiaalista ja sosiaalista, sosiaalista, että en niinku aina jaksakaan. - - Kun sit 
taas tietysti ennen ku miettii sitä vastapainoo, niin ennen niinku kaverithan oli 
tosi suuressa roolissa. Että ennen oli tosi paljon. Mut kyl se tekee tosi paljon, kun 
sit mäkin oon meijän vuosikurssilta [just] viimesten joukossa, ketkä on valmis-
tumassa, niin aika moni on lähteny jo pois. Nii sitte, et samal lailla ei enää tunne 
noita nuorempia opiskelijoita ehkä.  
 
Nuorehkojen, koulutettujen naisten kohdalla on selvää, että muuttaminen kuuluu tarkas-
teltavana olevaan elämänvaiheeseen ja tämä näkyy esimerkiksi ystävyyssuhteissa. Muu-
tama naisista valittelikin kavereiden jääneen toiselle paikkakunnalle tai muuttaneen 
nykyiseltä omalta asuinpaikkakunnalta pois. Kun lapsuuden ja nuoruuden ystävät ha-
keutuvat opiskelemaan eri puolille Suomea ja maailmaa, ystävyyssuhteet saattavat katke-
ta tai ainakin suhteet saavat uusia sävyjä. Uusia ystävyyksiä solmitaan opintojen myötä, 
mutta kukin valmistuu vuorollaan ja kenties muuttaa toiselle paikkakunnalle.  
 
JANNA: - - [tietyllä paikkakunnalla] on paljo just semmosii, ketä mie sanosin niin-
ku kavereiks. Mut miun niinku semmoset ehkä parhaat ystävät on kyl sit niinku 
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muuttanu jo muualle tai sit ne on just niit semmosii [mainitsee paikkakunnan] K:n 
kavereita, ketkä on niinku lähteny opiskelemaanki muualle. Niin niil ehkä sit 
niinku viel isompi, on se niinku kiva, silleen, et täälki on just kavereita, kenen 
kanssa niinku viettää aikaa, mut enemmän sit kuitenkii ehkä, isompi merkitys 
miul on kuiten-, vaik niille, niihin, niitten kaa ei oo semmost päivittäistä ja sem-
most viikottaista kontaktii samal tavalla. Mutta niinkun ne on kuitenki ehkä sit 
silleen tärkeempiä. 
 
TANJA: - - tää sosiaalinen verkosto siis tän työn ja sitten näitten tavallaan niitten 
vapaaehtos ja harrastuskuvioitten mukana siis on. Niinku. Niin-niin ne on niin-
ku taas semmosia niinku omia, mut sen lisäksi sitte ehkä suurin osa kuitenkin, 
että kuulun tällaiseen - - yhteisöön, jossa sitten on tosi paljon samanikäsiä ja sa-
moissa elämäntilanteissa, ikään kun myös samat arvot jakavia ihmisiä, mutta tie-
tysti  niinku kaikissa yhteisöissä, myös niinku äärestä ja laitaan, [nauraa] että. 
Mutta että sillai sitte ku, yhteisö on sillä tavalla tiivis, että on paljo ohjelmaa ja. Ja 
on erikseen lapsiperheille ja on erikseen äideille ja erikseen naisille ja erikseen 
kelle tahansa, niin, niin-niin. Siis kyllä se on kohtuullisen pysyvä, tietenkin 
tämmösellä paikkakunnalla, jossa koko ajan tulee opiskelijoita, koko ajan niitä 
lähtee, perheitä muuttaa töihin ja muuttaa taas pois, että sillai niinku ei sekään 
mikään niinku niin, sillä tavalla, että aina ois samat ihmiset, mutta aina on samo-
ja ihmisiä tai joitakin.- - Että vähän riippuen, niinku että taas niinku. Mutta että 
sillai, että, että kyllä siellä on eniten ehkä sitoutunu just siihen tavallaan omaan 
ikäluokkaan ja niihin justiin myöskin että, siellä on paljon, ne, niitä jota, jota on 
myös tullu että,  s[?] yhtä aikaa että ja muuttanu tänne muualta, että ehkä siinä-
kin on jonkun verran kuitenki sitä, että ne jotka on täällä niinku ikäsä asunu, 
niin-niin, ehkä he on, he niinku tuntee paremmin niinku toisiaan keskenään ja 
sitte tänne tulleet tuntee paremmin niinku toisiaan keskenään, mutta että myös-
kin tietyst ihan sekasin. Mutta että se nyt on ehkä jollakin lailla pysyvää, eihän 
sitä tiiä, mihin se, [nauraen] mihin se yhteisö on matkalla, mutta! Siis että, että 
siellähän on aikamoisia sisäisiä myllerryksiä, mutta. 
 
Työelämän kielteiset piirteet ja työn paljous. Esitin haastatteluissa naisille väiteparin, 
johon pyysin kommenttia. Väitepari oli rakennettu niin, etteivät sen puolet olleet toisil-
leen vastakohtaisia. Toivoin tämän herättävän keskustelua paremmin kuin selkeästi kak-
sinapaisen väiteparin. Kysyin esimerkiksi tähän tapaan: ”Nykyään on tämmösiä lehtijut-
tuja työssäuupumisesta ja toisaalta on juttuja siitä, et miten työ on tärkee elämänsisältö ja 
niin poispäin. Mitä sä aattelet siitä kaikesta?” Naiset tunnistivat molemmat väitteet hel-
posti. He asettautuivat hyvin selkeästi ja liki yhtenäisesti negatiivisen työelämäkuvan 
kannalle. Kilpailu ja resurssien vähyys mainittiin useammassa haastattelussa. Resurssien 
vähyydellä viitattiin erilaisiin leikkauksiin: henkilöstön, tarvikkeiden ja muun vähentä-
miseen ja ylipäätään supistamiseen. Meri kertoi, että hänen alallaan kilpailu yksilöiden 
välillä on joissakin paikoissa niin kovaa, että kahvipöydässäkin saattaa joutua varomaan 
sanomisiaan.  
 
MERI: - - Ja sitten ehkä vielä niinku jotenkin niinku maailmanlaajusesti jos ajat-
telee, siis meillä niinku on täl hetkel aika hyvä tutkimusryhmä, sillä tavalla, et 
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siellä niinku kaikki tekee saman kattokäsitteen alla tutkimusta, mutta ne teh-
hään semmosis pikku- tai siis jokainen tekee vähän omaansa. Eli tavallaan me ei 
keskenämme hirveesti kilpailla, mutta maailmalla, maailmanlaajusesti on myös 
semmosii tutkimusryhmiä, joissa kaikki tekee samaa. Ja sillon se on niin, ettet sä 
voi niinku kahvipöydäs jutella sun tutkimuksista, ettei joku nappaa sitä ideaa. 
 
SILJA: No en mie tiijä. Jotenkin mulla on semmonen kyllä aika negatiivinen ku-
va. Et tullee sitä helposti sitä, on enemmän negatiivisempi ku positiivisempi, 
ihmisten kertomusten perusteella ja sitte yleisesti, mitä lehissä on. Tullee sem-
monen. 
ERJA: Millasta siellä töissä on? Mitä sää aattelet, millasta siellä on niitten juttujen 
perusteella? 
SILJA: No varmaan ainaki kova kilpailu. Sitten jos aattelee hoitoallaa tai mitä 
vaan tämmösiä niinku ei-tuottavia aloja, niin varmasti aika huonot resurssit 
yleensä. Paitsi että aina yksityisellä puolella sitte ns. olevinnaan parempi, kun-
nallisella ja valtion näissä on tosi niinku veetty tiukalle ne tuota ne resurssit. Että 
semmosta niinku jaksamisen rajoilla. Ja sitten taas toisaalta semmonen kuva, että 
vähän että se on vähä myös henkilökohtaista: että osa on tosi hyvä stressinsieto-
kyky ja semmosia tosi niinku dynaamisia ihmisiä, joilla se ei se vaikuta niin sitte. 
Mut jos on vähän semmonen niinku helpommin uupuvampi ja ehkä jotenkin tie-
tynl-, ei niin tavallaan kovaluonteinen niin voi olla sitten helpommin uupuu vie-
lä. 
 
Ella oli kokenut, että hänen edustamallaan luovalla alalla kilpailussa menestyminen ei ole 
kiinni taidoista vaan jostain muusta. 
 
ELLA: Et se oli semmosta. Et jos joku naama ei miellytä, nii niillä taidoilla ei oo 
mitään merkitystä sitten. Et se on semmosta pelaamista ja sit sellasta, et miten 
sie etenet eteenpäin, et se on niinku nuoleskelun kautta. Ja sit miusta tuntuu, et 
mie ennemmin nyt vaikka teen semmosta työtä, et mie niinku teen sen, miun ei 
tarvi kotona sitten miettii enää sitä. - - 
 
Helmi ja Jenni kuvasivat pitkiä työpäiviä ja kovaa työtahtia. Helmi oli toiminut esihenki-
lönä ja epäili jälkikäteen, että ylennyksen taustalla oli hänen tapansa puuttua asioihin, 
muun muassa työehtosopimusten virheellisiin tulkintoihin. Ritva peräänkuulutti saman-
laista selkärankaa. 
 
RITVA: Kyllä se vähän on, mm. Et, et tota ja varmaan riippuu siis luonteestakin. 
Ite oon vähän silleen, et kyl mä, jos mitta tulee täyteen, niin kyl mie sitten kans 
sanon, että ei tää niinku näin voi mennä, että. Siinä ei enää sitten. Mie en niinkö. 
Ainakaan oman terveyven kustannuksella lähtis niinku leikkimään. Et kuitenki 
mullon muutakin tässä elämässä kun työ. Ja loppupeleissä mietin sitten, että no 
arvostaako se johtaja tai joku sit kuitenkaan semmosta, joka ei ajattele itteesä. Et 
ite ainakin, jos miettisin, jos oisin esimiesasemassa, niin kyl minä enempi arvos-
tasin semmosia, jotka pitää puoliaan ja niinku arvostaa itteensä ku semmosia, 
jotka luimii ja tekee niinku kaikki toisten puolesta.  
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Jenni oli käynyt kotonaan vain nukkumassa. Hän kertoi, kuinka työssä mentiin kovaa. 
Hänellä oli koira ja hevonen, kavereita ja auto. Jenni muisteli näitä aikoja naureskellen. 
Hän vaikutti hieman huvittuneelta. Ehkäpä hänen käsityksensä työnteosta ja sen merki-
tyksestä tai roolista elämässä olivat muuttuneet ja muistot tuntuivat jo kaukaisilta. Mi-
tenkään katuvalta tai surulliselta hän ei vaikuttanut, päinvastoin. Pitkät työpäivät kuu-
lostivat suorastaan hauskoilta, mutta hän kertoi myös siitä, kuinka uuvuttavaa työ oli. 
Varsinaisesta (työ-)uupumuksesta ei kuitenkaan ollut kysymys, vain valvomisesta ja 
kiireestä. Sinkkuna hän pystyi tekemään työtä, jossa ei katsota kelloa. Se, kuinka paljon 
hän tilanteesta nautti, on hieman epäselvää. Aluksi vaikutti siltä, että Jenni kertoi kovaa 
kulkeneesta arjestaan jopa hieman ylpeyttä tuntien, mutta lausuman lopuksi hän naurah-
ti, että ”mikäs siinä, siitä maksettiin”. Tämä saa kaiken edellä kerrotun kuulostamaan 
sittenkin melko kielteiseltä. Raha kompensoi menetetyn vapaa-ajan, mutta riittikö se? 
Vauhdikas työ oli nielaissut hänen elämästään kymmenisen vuotta. 
 
JENNI: - - varmaan keskimäärin työpäivät oli jotain, ehkä. Mitähän mie valehte-
lisin. No varmaan kymmenen viiva kaheksantoist tuntii. Mie tein myyntiä ja sit 
mul oli paljon asiakkaitten kanssa tilaisuuksia, päätät duunin ja illat, yöt asiak-
kaitten kanssa ja. Silleen et tosi niinku paljo tein [nauraa] niin kyl-, kyllähän sitä 
uupuu siinä. Että tota. Mm. Et. Mut tietysti sekin on taas, että jos tekee tai riip-
puu varmasti siitä kokonaiselämäntilanteesta, että, et jos esimes mie elin sink-
kuna pitkän aikaa, [ni] mikäs mulla oli. Mulla oli hevonen, koira ja auto ja asun-
to ja kasa kavereita ja työ, missä mentiin kovaa. [Nauraa.] Mikäpäs siinä. Jää-
kaappi oli niinku töpseli pois seinästä, en mä syöny koskaan kotona ja. Emmä 
pessy koskaan pyykkiä. Ja tämmösiä näin että. Se vähän riippuu siit setistä, mut 
jos mullois ollu siinä parisuhde ja mull[a]ois ollu yks mukula, kaks mukulaa ja 
jonkinlainen asuntokihan sitä [naurua äänessä] pitää, missä niitten kanssa on, ni. 
Kyl mie varmasti oisin ollu uupunu, enhän mie ois voinu tehä sellasta työtä. Ja 
sitte mahollisesti ois, ois ollu vielä joku taloudellinen vastuunkanto ja. Näin niin, 
huh-huh, ois ollu kyllä.  - - Joo, joo, joo no siis välillä oli silleen, et, et. Et aamulla. 
Joo. Aamulla kaheksan, yheksän aikaan konttorille ja sit käyt [siinä?] välissä 
vaihtaa vaatteet ja sit oot niitten kans aamuneljään, viiteen asti. Nii. Mut mikäs 
siinä, siitä maksettiin.  
 
Bauman (2005b) otaksuu, että ne, jotka voivat valita jännittävän ja kiintoisan työn, saatta-
vat haluta olla työssä niin sanotusti ”24/7”. Kaiken aikaa työssä olevat eivät siis olekaan 
enää orjia vaan etuoikeutettuja ja onnekkaita. He eivät tee tylsää työtä, jossa rutiinit tois-
tuvat. Ihannetyö on vaihtelevaa ja jännittävää ja siinä sopivasti riskejä. (Bauman 2005b, 
34–35.) Jennin tarinassa työ, jossa mentiin kovaa, on juuri tällaista: jännittävää ja vaativaa. 
Väsymys on kuitenkin kintereillä jopa hänen kertomassaan. Hyvin toisenlaisen tarinan 
uupumisesta esitti Paula. Hän oli juuri palannut työhön oltuaan sairauslomalla työ-
uupumuksen vuoksi. Hän kertoi, ettei ehtinyt esihenkilönä työskennellessään käydä aina 
edes wc:ssä. 
 
PAULA: - - olin - - ite niin sairaslomalla työuupumuksen vuoksi. Mitä mä en oo 
ikinä niinku voinu ajatella minulle semmonen tapahtuis, koska oon o-, aina ollu 
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niin tekevä ja tehny niinku paljon asioita ja just työ ja opiskelu on kulkenu koko 
ajan rinnakkain. Mutta tuota. [Huokaa.] Kyllä mä nyt oon niinku havahtunu just 
siihen, että, et on työelämä on ihan hirmusen vaativaa ainakin tämmösessä, [et-
tä?] kun mennään  niinku asiantuntija ja johtoportaan, koska mäkin oon tehny 
nyt - - tein, tein niinku esimiestason tehtäviä, että en itse asiassa tehny sitä - - 
mikä, [selvittää kurkkua] mikä se minun varsinainen virka nyt o[o]n niinku sijais-
tanu. - - Niin on se, on se uuvu-, uuvuttavaa. - - koko ajan niinku vaan pienem-
mällä ja pienemmällä niinku väkimäärällä pitäs saaha sama tulos aikaseks ja 
samat asiat tehtyä. Et se m- [hakee sanoja] enkä oo niinku oo ollenkaan ainoo, et 
jos et kerkee, jos et ihan oikeesti kerkee työpäivän aikana käyä vessassa, niin mi-
nun mielest se on niinku, jotain on pielessä. 
 
Paula asettuu yleisen ”kiire on lisääntynyt” -puheen kannalle. EVAn arvo- ja asennetut-
kimuksen mukaan kiireen lisääntymisestä työpaikoilla ollaan suomalaisten keskuudessa 
kahta mieltä, mutta huolet supistuksista ja vähemmällä väellä tekemisestä ovat kuitenkin 
arkipuheissa tavallisia ja suomalaiset kantavat selvitysten mukaan huolta työelämän 
stressaavuudesta. Osa suomalaisista kokee, että kyse ei ole kiireestä vaan ajanhallinnan 
ongelmista, mutta selkeästi suurempi osa ajattelee, että kiireen lisääntyminen on fakta. 
(Haavisto 2010, 63–66.) Kun kysyin Paulalta hänen alansa työajoista, Paula kertoi, että 
kyseessä on häilyvä käsite. 
 
PAULA: Hyvin häilyvä käsite. Et kyllä meillä niinku meijän, minun työehtoso-
pimu- tai meijän työehtosopimuksessa on kyllä niinku to-, puhutaan toimisto-
työajasta, et se on niinku se viikottainen tuntimäärä, työtuntimäärä on määritel-
ty työehtosopimuksen tasolla [ja] kyllä meillä niinku on [painottaen] pyritty sii-
hen, että kaheksan ja neljän välillä ne työt tehdään. Mut tavallaan, et jos niitä 
työtehtäviä on vaan. Enemmän kun mitä siinä ajassa kerkee, vii-, viikossa tehä, 
niin pakkohan ne on niinku hoitaa sitten vaan jotenkin. 
 
Jannan eräällä työpaikalla oli ollut käytäntö, jonka mukaan tietyissä tehtävissä toimivat 
ihmiset täyttivät toisten ihmisten kalentereita. Ajatuksena oli ajoittaa päivän toimet tii-
viisti, mutta oman ajankäytön suunnittelu oli tässä tilanteessa mahdotonta. Jannan ker-
tomuksesta paljastuu myös epätoivoinen yritys ratkaista tilanne. Koska kaikilla oli sama 
pulma eli liikaa töitä, kaikki joustivat.  
 
JANNA: Niin, niin tai siis tavallaan meil oli sekin, että, et kun myö ei ite hallin-
noitu meijän kalenteria. Ni miulle saatto tulla ilmotus, et sinne on nyt laitettu 
semmosta ja sinne on laitettu tämmöstä, niin ei sille niinku, [hieman kiihtyneellä 
äänellä] ku sie et niinku tavallaan voi sille niinku mitään! 
ERJA: Eli siis sun kalenteria täytti niinku muut ihmiset? 
JANNA: Niin, niin, että saatto työpari ilmottaa, et sinne on nyt buukattu sem-
mosta ja sinne on buukattu tämmöstä. - - Et tavallaan se, et se oli niinku jotenkii 
tosi kova paine. Sitte. 
ERJA: Toi kuulostaa aika hirveeltä, et sä aamulla niinku aukaset kalenterin sil-
leen, et mitäs tänään. 
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JANNA: Mm. Niin, niin! No se, sellast se niinku pahimmillaan. Useimmat sit 
hoiti sen niinku ja useimmiten ne sai niinku sovittuu, et katottiin yhessä sem-
monen aika, mikä sopi. Mutta että kyl siel niinku oli just siis sellast, saatto niin-
ku tulla puhelinsoitto, et ”hei, et siul on varattu”. Ja sit ku meilki oli esimerkiks 
[toista työtehtävää tekevät toiset työntekijät] - - ylityöllistettyjä, ni sen jotenkii tajus, 
et siinon niinku pakko jotenkii joustaa.  
 
Kilpailu ja tiukat aikarajat voivat kuulostaa korkeasti koulutettujen, niin sanotusti ”ei-
ihmisläheistä työtä” tekevien työntekijöiden ongelmilta, mutta esimerkiksi Silja, kuten 
edellä siteerasin, ja Ritva puhuivat samoista ongelmista hyvin toisentyyppisissä työteh-
tävissä ja -paikoissa.  
 
RITVA: [Hieman naurahdellen] pitää ihan kääntää sinne työelämään aivot, ku oon 
kotona ollu, ni. No siis niin. Kyllähän sitä vaaditaan varmaan ihan hirveesti ja se, 
että. Meillä ainakin oli, et siis naisvaltanen ala on, missä minä oon, niin esimer-
kiks, jos satuit olemaan sairaslomalla, niin hirvee pelko oli, jos yön aikaan sairas-
tut vaikka kuumeeseen tai mahatautiin, tai tämmösiä ja tiesit, ettet todellakaan 
voi mennä töihin. Niin se, et ”apua, mun pitäs soittaa sille pomolle ja sanoo, et 
mie oon kipeenä”. Että kun tietää, et se töksäyttelee sieltä ja on niinkö *korostaen] 
vihanen. Ihan niinku ihminen sairastus tahallaan. Mut kai se on joku tommonen. 
Olet heikko, kun sairastut. Vaikka kukaan ei varmasti voi ja minäkään, en siis 
tosi harvoin oon siis kipeenä, et se on ehkä kerran vuoteen, kun joutuu soittaan 
töihin, et[tä] en voi tulla. Mutta se on niinku jotenkin ihan tosi kamalaa. Et sitä 
vaaditaan kyllä kestävyyttä ja yliluonnollista kykyä antautua [painottaen] täysillä 
siihen työhön eikä näyttää heikkouttansa.  
 
Jotkin haastateltavista sanoivat suoraan, että naiset ovat tukalassa tilanteessa. Epävar-
muuden leimaamassa työelämässä riittää huolenaiheita (Åkerblad 2014, 16–17). Uudel-
leenorganisointien, leikkauksien ja säästöjen ollessa käynnissä ei uskalla valittaa. Sairaa-
na on tultava töihin, mikäli mielii saada jatkoa määräaikaiselle työsopimukselleen. Töihin 
mennään sairaana myös siksi, että ”työkaverit joutuu tekemään ne sinun työt”, sillä sijai-
sia ei oteta. Eräs haastateltava kertoi hoitoalan työstä, ja myönsi, että hoitajat piilottelevat 
esimerkiksi flunssaansa. Asiakkaiden nuhaan suhtaudutaan tiukasti, mutta itse tullaan 
työpaikalle aivastellen ja nenä vuotaen. Ritvan kanssa keskustelimme siitä, kuinka joilla-
kin aloilla on tapana katkaista työsuhde kesäksi57. 
 
RITVA: Joo, ei sitä paljo. Kun oon, mi-, minäkin oon siis ollu palkattuna aina 
elokuusta toukokuuhun. Kesät - - supistaa ja pistää ovia kiinni, - - , niin ei oo ke-
sälle töitä. Se on aina pätkästy kesäksi. Niin eipä siinä paljo olla sairaslomalla tai 
                                                     
57 En kysynyt Ritvalta, kaipaako hän jo takaisin (palkka-)työelämään, mutta hänen puheistaan kävi 
ilmi, että hän aikoi viettää vielä tovin kotona lasten kanssa. Ritva sanoi, että hän joutuu vastatessaan 
kysymykseeni ”kääntämään aivonsa” työelämän puolelle ja palaamaan mielessään erilaiseen elä-
mänpiiriin kuin siihen, jossa hän nyt elää. Naisen vuorottelu privaatissa, kodin piirissä ja työelämän 
julkisessa piirissä tulee tässä sanavalinnassa selkeästi esille (ks. Nätkin & Kyllönen 1985, 63). Palkka-
työ ja kotona tehtävä työ eroavat toisistaan monella tapaa. 
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[painottaen] turhaan, niin sanotusti turhaan, kun tietää, että entäpäs, jossei se jat-
kukaan syksyllä, jos ne [naurahtaen] ottaa[kin?] jonkun terveemmän sinne. Että 
sitäkin niinku joutuu paljon miettimään sitten, että.  
 
Ritva väittää, että työelämässä ei voi näyttää heikkouttaan ja esimerkiksi sairastuminen 
on jotenkin epäilyttävää. Vaikka kotonakin on omat paineensa ja huolensa, työelämän 
vaikeudet ovat erilaisia. Janna kertoi opiskelukavereistaan: 
 
JANNA: - - Viien, kuuen kans, ketkä nyt on menny työelämään, niin niist vois 
sanoo, et ihan yhtä, kahta lukuun ottamatta kaikki on niinku aika silleen hajoo-
mispisteessä siel töissä. Ja kyl mie niinku tiiän, et jos mie oisin tuos jatkanu, niin 
mie oisin varmaan itekii jossain vaiheessa niinku levinny [puuskahtaen] siihen 
paikkaan, et se jotenki, mie, miulla oli paljon niinku positiiv- tai jotenki semmo-
nen optimistisempi käsitys, et, et ”eihän siinä”, et siel niinku rajataan se työaika 
ja ollaan töissä se, mikä siel ollaan, mutta että. Kyl se miut ainakii oli niinku aika 
kovakii kolaus, et se oli niinkii jotenkii kova paikka. Et se oli niinku tosi rank-, 
ensinnäkin se työn määrä oli niinku ihan käsittämätön. Ja sit toisekseen meil oli 
tosi huono se työyhteisö. Et sit - - siel niinku näki oikeesti, kun mie oon jotenki 
ain ollu vähän ehkä naiiviki uskossa, et kaikist ei tarvi tykätä, mut kaikkien kaa 
voi niinku tulla toimeen. Niin sit niinku ku oikeest näki sen, et aikuiset ihmiset 
käyttäytyy ku pienet lapset, et myö ei olla siun kaa, mie en puhu siulle mitään ja 
tämmöstä, niin sit [naurahtaa] jotenki, se, jotenki, et näki, et [no] näin se varmaan 
oikeesti on, et tällasii niinku paikkoja o olemassa. Et olihan niit juttuja kuullu, 
mut ennen ku sen ite näki, ni. 
 
Tunteiden kuolettamisesta ja vaaditusta kovuudesta kertovat myös Siljan muistot. Hän 
paljasti, ettei hän tykännyt työstä, jota teki ennen nykyisiä opintojaan. Hänen mukaansa 
työ sisälsi paljon ”tunnetyötä”. Silja määritteli, ettei hän ole ihmisrakas, mutta sekään ei 
auttanut. Herkkä hän kuitenkin on, mikä ei sopinut yhteen vaativan työn kanssa. Jo har-
joittelussa ollessaan hän tajusi, että ei tulisi kestämään työn paineita. ” - - oli aika rank-
kaa, et mie olin liian nuori minun mielestä sinne kouluun ja joutu semmossii harjottelui-
hin, missä oli vähän [semmosta minusta ihan] hirveetä herkkänä ihmisenä. Et en mie 
yhtään tykänny siellä olla. - - ne oli semmosia aika rankkoja jutskia.”Hieman myöhem-
min hän selosti lisää: ”Mie uuvuin tai siis jotenkin uuvuin tai väsyin ehkä siihen, et en 
nyt ikinä ollu missään sairaslomalla tai silleen mut et niinku mie väsyin siihen. Ja vähän 
kyynistyin, et en mie jaksa näitä, että joka tätä sammaa scheissee.” 
Taloudellinen epävarmuus. Rahanmeno ja taloudellinen epävarmuus olivat esillä 
kaikissa haastatteluissa ainakin jollakin tapaa. Muutama naisista koki elävänsä miespuo-
lisen kumppaninsa tulojen varassa. Siljan avopuoliso ”niinku vähän elättää”, koska hä-
nellä ”on kuitenkin ok tulot ja tälleen“. Sonja näki aviopuolisonsa tulojen mahdollistavan 
pätkittäiset työt ja opiskelun. Sonja oli selvittänyt tulevaisuuden toiveitaan: ”Kun jotenki 
mä koen, et musta ei myöskään oo sellaseks niinku joka tekis tosissaan sitä yhtä työtä, et 
sitten mä haluan myöskin, et mul ois niinku aika laajat ne vaihtoehdot, et vois tehä aina 
vähä, vähän niinku jotakin ja sit vähän muutakin, niin pysys vähän [naurahtaen] vir-
keempänä mieli itellä sitten.” Hieman jäljempänä tarkensin: 
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ERJA: - - Mut se kuulostaa sun mielestä ihan kivalta, että työ voi koostua palasis-
ta tai? 
SONJA: Kyllä, siis minun mielestäni se kuulostaa. Sitä mä en tiiä, kuul-, siis sillä 
ei oo tietysti merkitystä, muitten mielen, niinku et miltä se muista kuulostaa. 
Muuta kun tietysti miehen mielestä niinku, et se kuulostas siltä, että sinäkin voi-
sit joskus osallistua tämän perheen kustannuksiin, elättämiseen niinkun, että 
hänelle siinä ois tietysti siinä mielessä tietysti merkitystä, niinkun itellekin, et sii-
tä sais sellasen paketin, et se, se niinku oikeesti pystys, pystys osallistumaan sii-
hen, elämänkustannuksiin enemmän kun tällä hetkellä niinkun sen perheen 
osalta. Mutta tota, joo, siis mulle se on niinkun, näyttäytyy todellakin mielek-
käänä vaihtoehtona, että vois olla niin[ku?] monia, monia juttuja. 
 
SONJA: - - se näyttäytyy itelle ehkä se niinkun todellisuus siitä, et joo vois tehdä 
semmosia vähä pätkittäisempiä hommia tai eri työnantajille, ni se näyttäytyy 
mahdollisuutena ehkä sen takia, että, että mies on se, - - jolla on semmonen, ai-
nakin tällä hetkellä vielä, vakituinen työ ja vakituinen tulo, niin se tuntuu, et sit 
se ehkä itelle ois mahdollista, mutta en tiiä sit, jos vaikka häneltä lähtiskin työ, 
niin sillon se voi olla, et se kääntyski ihan päälaelleen, sillon se tuntuskin itestä 
siltä, että okei, nyt vaa jos jonku työn sais ja vois siinä vaan olla, niin huh. Ja 
niinku, et se voi olla, et se tilanne niinku vois heilahtaa, tai jonkun vaikka, jos 
hän vaikka sairastus tai jotain, niin mä luulen, et sillon, se niinku tavallaan se 
oma haave siitä ni-, sen niinku asetelma voiski mennä ihan päinvastaseks, ja sit 
se vois tuntua se toinen vaihtoehto, et tää on nyt se, mitä niinku kuuluu taval-
laan tehä, että tää yhtälö toimii, että, et siihen vaikuttaa myös kyllä tämmöset 
hyvin voimakkaasti, että, et sillon se jotenkin tuntuu turvatulta mahdollisuudel-
ta, ku toinen tuo sen säännöllisen tulon ja on niinku se, että [teatraalisesti+ ”kyl 
vaan nyt  selvitään, vaikka mä vähän tässä vaa opiskelen ja woo” *naurahtaa]. 
 
Kikalla on taas sopimus avopuolisonsa kanssa, että hän elättää perhettä vuorostaan, kun 
valmistuu ja työllistyy. Kikka haaveilee kyllä uusista opinnoista, mutta sopimus sitoo 
häntä. Haastatteluhetkellä Kikka opiskelee vielä hieman kesken olevaan tutkintoon täh-
däten ja puoliso tekee töitä vailla tutkintoa. Kikan puoliso oli jäänyt opintoihin liittyneen 
työharjoittelun jälkeen töihin vuosikausiksi. Perheen elättäjän roolin vaihto ”ois ihan 
tosiaankin reilua häntä kohtaan”, Kikka arvioi. Puolisollekin pitäisi tarjota mahdollisuus 
saattaa opinnot loppuun ja hankkia ”se paperi” eli todistus. Hän mietti, että hänen on 
”pakko” mennä töihin valmistumisen jälkeen, mutta käytti samassa lausumassa myös 
ilmaisua ”päästä tavallaan ite töihin, niinku tukee häntä taloudellisesti sit vuorostani”. 
Päästä-sana kertoo, että töihin ei vain mennä, niitä saadaan.  
Essi kertoi olevansa tilanteessa, jossa hän ei tiedä, mitä tehdä: opiskella, hakea töitä 
vai jotakin muuta. Nyt Essi on kotona58 ja tietää, että tämä järjestely sopii hänen puolisol-
leen. Taloudellisesti he ”pärjäävät”, mutta joskus Essi on valittanut rahojen vähyyttä. 
 
                                                     
58 Haastattelutilanteessa tuli esille, että lasten tulee olla päivähoidossa, jotta Essi voi saada työttömän 
työnhakijan statuksen ja olla oikeutettu tiettyihin tukiin. 
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ESSI: - - Ja nyt mä oon siinä tilanteessa, et mä en tiiä, eikä mul oo mitään suunni-
telmaa. Ja mun mies on aina sanonu, että. Mä tiiän, että, et hänelle se sopii, et mä 
oon kotona. Mutta et siinä vaiheessa, et ku mä rupeen valittaan, et nyt loppuu 
rahat kesken ja meillei oo ikinä varaa mihinkään, niin sit mä tiiän, [naurahdellen] 
mitä mä voin tehä sille asialle.  
ERJA & ESSI: [Hieman naurahtelua.] 
ESSI: Et ei tarvi niinku, et silleen, et ei voi niinku, et se on ihan valintakysymys. 
Että. Niin kauan kun me pärjätään niinku näin. Ja se on ihan fine, mutta että sit-
te. Jos haluu nostaa elintasoa tai muuta, niin sitte on ihan turha niinku ruveta sil-
le toiselle valittamaan, et ku rahat loppuu, et jos ite on kotona. 
 
Lapset ja työ. Lapset ja opiskelu tai työ asettuivat aineistossa jossakin määrin toisilleen 
vastakkaisiksi eli jotkut naisista näkivät lasten ja opintojen tai työssäolon yhdistämisen 
vaikeana. Keskeiselle sijalle tässä nostettiin sukupuoli. Hoitovastuu on haastateltavien 
mielestä edelleen naisten harteilla. Näkemys on yhteneväinen esimerkiksi Tasarvobaro-
metrin kanssa (Kiianmaa 2012, 3, 52–53). Jannan mukaan on ”ehkä se kuitenki on enem-
män naisten tehtävä sovitella ne niinku sillai yhteen”. Lisäksi mainittiin jälleen sosiaaliset 
paineet lasten hankkimisesta ja hoitamisesta sekä naissukupuoleen kytketty ”biologinen 
kello”, joka vaatii hankkimaan lapset ennen tiettyä ikää. Auri tiivisti tätä problematiikkaa 
omassa lausumassaan: 
 
AURI: Ni. Niin. [Kuiskaten] varmaan se. Sittenhän se on just valinta, että haluut-
ko sä lapsia ja oot sit niissä kiinni vai. Tai se, että et sä oot just saanu koulutuk-
sen päätökseen tai lähes päätökseen ja sit teet lapsia, ja sit tavallaan se sun työ-
elämään siirtyminen viivästyy niitten takia tai semmonen niinku, uranrakenta-
minen, kyllähän ne vaikuttaa siihen, semmoseen naisen uran rakentamiseen 
enemmän  kun miehen, onhan se niinku ihan selvä tällanen. Tai mun mielestä se 
on aika selvä tällanen niinku naisen asemaa toiseuttava. Et se hoitovastuu kui-
tenki kuormittuu naisen, vaikka kyllä mä tiedän niinku, paljon niinku et kyllä-
hän miehetki niinku osallistuu paljo enemmän nykyään ja kaikkee [muuta?]. 
Kuitenki ne, koen, että ne sosiaaliset paineet kohdistuu nimenomaan naiselle 
enemmän ku miehelle. Ehkä se sit miehellä rupee kohdistumaan sit, kun lähen-
telet neljääkymppiä, eikä oo vielä yhtään seurustelukumppania tai mitään nii sit 
ne ehkä tulee sit siellä. 
 
JANNA: - - se on minust ihan fakta, et nykynaisille on niinku ihan mahottomat 
ne vaatimukset. Kuitenk-, tai siis silleen just ku täs pitää niinku kuitenkii kelailla 
sitä, niinku pitää olla tutkinto ja pitää olla töissä, mut sit on just se, et haluuko 
perhettä ja jos haluaa, niin miten sit pystyy olemaan hyvä äiti, ku sit miulkin on 
sellanen vakaa käsitys, et mie haluun sit olla mahollisimman paljo niitten lasten 
kasvatukses mukana ja se on sit tietyst ristiriitasta sen kaa, et mie teen nelkyt-
tuntista työviikkoo. Ja sit toisaalt haluu ite nauttii ja tehä niitä itelle kivoja juttu-
ja. Mut toisaalt onhan se miehelläki nyt, et siihen perhe-elämään niinku kuuluu 
osallistuu enemmän ku jos aattelee vaikka viiskytluvun isiä. Kenel ei semmost 
vaatimusta niillä[kää] ollu, et ne sai rauhas tehä sen työsä ja tuua leivän ja. 
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Jenni, joka vitsaili haastattelun aikana, että pian joku naisyhdistyksen puheenjohtaja 
kuristaisi hänet epäfeministisen ajatusten takia, palautti keskustelun biologiaan. Hän 
muistutti, että nainen on se, joka synnyttää. Hänen mukaansa äitiys vaikuttaa myös per-
heen sisäiseen dynamiikkaan. Kun jatkoin tarkentavalla kysymyksellä, ovatko lapset näin 
ollen se tekijä, mikä erottaa miehen ja naisen aikuisuuden, hän siirtyi puhumaan laajem-
min miesten ja naisten eroista eikä palannut enää tähän tematiikkaan. Jenni vaikuttaisi 
mielestäni ajattelevan, että äitiyden valitessaan nainen valitsee samalla tietyn ”roolin ja 
aseman”.  
 
JENNI: No siis mie oon ihan äärimmäisen, siis todellakin on, on että. Nyt ei olla, 
ei oo muuten mediakaan ei oo luukuttanu mitään tasa-arvokeskusteluja pitkään 
aikaan, et se ol-, se oli varmaan semmonen trendi joku ehkä viis, kymmenen 
vuotta sitte. Mutta tota koska miun mielestä niinku tasa-arvo on täysin mahdot-
tomuus olla, koska nainen ei voi olla mies eikä mies nainen. Ja s- niinkun ihmi-
nen yrittää kumota sitä, mutku eihän se toimi. E-, e-, ei oo mahdollista, mies ei 
voi synnyttää. [Nauraa hieman.] Ja sie-, sieltä se niinku evoluutiosta oikeastaan 
niinku lähtee ihan alkuun, alkutekijöissä, et kyllähän naiset, jotka hankkii tai 
perheet, joihin tulee lapsia, niin kyllähän se naisen rooli ja asema, se muuttuu jo 
siinä hetkessä, kun se saa tietää, et se on raskaana, se rupee jo vaikuttamaan. - - 
 
Aineistossa kuuluu myös toisenlaisia ääniä. Helmi kertoi pitäneensä aina itsestään selvä-
nä sitä, että hän tulee ”yhdistämään sen uran ja lapset ja kaikki tämmöset”. Hän kertoi 
poteneensa viisitoistavuotiaasta asti ”hirveetä vauvakuumetta”. Kun puheeksi tulivat 
television reality-sarjat, joissa seikkailee esimerkiksi Supermarjo, täydellinen tehopakka-
us, perheenäiti ja kaunotar, Helmi totesi, ettei hän ole ”uskaltanu ees kattoo sitä, ku mua 
ärsyttää niin paljo [se]”.  Kuitenkin hetkeä myöhemmin Helmi yllättäen ilmaisi, ettei 
Marjo ole hänelle ”mörkö” eli omassa mielessä elävä ikävä ajatus tai vaativasti puhuva 
sisäinen ääni. Kiinnitin jo haastattelutilanteessa huomiota tähän käänteeseen, joten tarkis-
tin tulkintaani tarjoamalla mörön paikalle esikuvaa.  
 
ERJA: Koeksä niitä mörköinä tai ooksä kiinnittäny huomioo siihen, että sellasia 
[huokaisten] supertyyppejä, jotka niinku tekee kaikenlaista. 
HELMI:  Nii-i. No mä en tiiä, oonks mä ajatellu sitä mörkönä, koska si- mä oon 
tietenki ajatellu ite, et. Jotenki. Mm. Nii, emmä tiiä, emmä tiiä, oonks mä ajatellu 
niitä niin. Niin, en varmaan oo aikasemmin ajatellu kyllä.  
ERJA: Ehkä ne on ollu hyviä esikuvia jopa? 
HELMI:  Niin. Et et ehkä just sitä, että, et ei tartte jäädä niinkun vaan yhden roo-
lin tai tavallaan että, - - mullon ollu pienen- varmaan viistoistvuotiaasta asti hir-
vee vauvakuume. - - Niin, et tavallaan mä haluun kyllä olla äiti, mut sit mullon 
vahvasti ollu myös se, että, et kyl mä haluun myös uran. Ja mä en oo jotenki iki-
nä nähny niitä niin toisensa poissulkevina asioina. Että toisaalta, koska mä en oo 
nähny myöskään uraa ikinä sellasena niinkun  tai siis ikinä, ikinä, mutta niinku 
nykyään ainakaan niin semmosena, et, et tavallaan voi olla uraminä ja kotiminä 
ja ne ei sulje toisiaan pois, että, et.  Ettei tarkota, että kotiin tulisi niinkun se työ, 
vaikka välillä voi tulla, mut voihan se käydä toisinkin päin, että töihin tulee vä-
lillä lapset, ja must se on ihan niinku fine. Ja tavallaan sellasen työpaikan mä ha-
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luunki, mikä niinku ymmärtää sen, että ei me olla vaan niinku, et tavallaan sel-
lanen holistinen näkökulma ehkä, että,  me ollaan niinku ihmisiä, ei me olla vaan 
työntekijöitä tai, et ei me olla vaan äitejä tai näin ehkä. - -  
 
Helmi kuvasi joidenkin ystäviensä olevan ensisijaisesti äitejä eli jos heitä pitäisi kuvata 
yhdellä sanalla, Helmi valitsisi sanan ”äiti”. Helmin haastattelusta piirtyy vahvoja ristirii-
toja. Äitiys on uhka siinä mielessä, että nainen voi kadottaa itsensä ja muuttua vain äidik-
si. Kaikki muut roolit katoavat ja [pienen lapsen] äiti pyyhkiytyy pois, liudentuu yhteen 
lapsiensa kanssa (Gordon 1991, 138; ks. myös Ketokivi 2005, 121). Omaa tulevaisuuttaan 
pohtiessaan Helmi on ajatellut, että hän voi olla enemmän ja yhdistää sujuvasti työn ja 
äitiyden. Hän toteuttaa, tosin vielä vasta ajatuksissaan, Nätkinin (1991) nimeämää ”me 
haluamme kaiken” -strategiaa. Äiti ei ole vain lapsia ja perhettä varten, vailla omia ta-
voitteita59. (Nätkin 1991, 22.) 
Helmi käsitteli monisanaisesti kahden ideaalin, ”itsenäisen” ja ”hoivaavan” naisen 
välistä ristiriitaa.  Kysyin Helmiltä keskusteluista, joita hän käy itsensä kanssa ja viittasin 
itsensä kritisoimiseen, mistä olimme keskustelleet aiemmin. Helmi pelkää, että hänestä 
tulee puolisonsa palvelija, toisaalta hän haluaa puuhailla keittiössä ja tehdä ”kaikkia 
juttuja”. Hän ennakoi myös mahdollisia tulevia lapsia ja miettii, mitä tapahtuu, kun hän 
alkaa hoivata heitäkin. Uhkana on suorastaan oman itsensä hukkaaminen: 
 
HELMI:  - - oisko sit se joku sellanen. Itsenäinen nainen -ajatus. Että tai mulla on 
jotenkin itellä niin hirvee ristiriita siinä, et kun mä tykkään puuhailla, kauheesti 
tehä kaikkia juttuja ja musta tuntuu, et mä valtaan jonku keittiönki silleen ihan 
niinku vahingossa, vaikka Pekka esimerkiks osais tehä todella hyvää ruokaa kyl-
lä itsekin. [Naurahtaa.] Niin tota mä vaan tykkään hääräillä siellä ja tykkään tehä 
ja tykkään ottaa sellast hoivaroolia, niin se tavallaan tuntuu välillä taas sitten 
niinkun, tavallaan sellanen mörkö, ehkä että,  et ”hillitse itseäsi tuon hoivavietin 
kanssa, että et ole kokonaan tuon roolin vallassa kohta”. - -  mulla on ne pari las-
ta kohta ja sitten mulla ei oo enää mitään muuta kun se niinku äitiys ja kodin 
siivoaminen ja tällast-. - - mä pelkään, et mä häviän. Tai et niinku se minuus jo-
tenki niinku menee piiloon. Ehkä sen takia kun sitte, et kun mun kavereita, jotka 
on äitejä, niin ne. Jos niitä pitäs kuvata yhdellä sanalla, niin ensimmäinen mikä 
niis- niistä mikä tulee mieleen on, et ne on äitejä. Et niillei enää oo mitään niinku 
omia pointteja tai sellasta niinku et. - -   
 
Helmi puhui kiivaasti eräässä tilaisuudessa kuulemastaan puheesta, jossa mieshenkilö oli 
”möläytellyt” kokousväelle hoitovastuun jakamisesta.  
 
                                                     
59 Nätkin ja Kyllönen (1985) ovat tutkineet opiskelevia äitejä. Heidän mukaansa ”opiskelevat äidit 
yrittävät sisukkaasti selviytyä mahdottomalta tuntuvasta tilanteesta, koska haluavat toimia useilla 
elämänalueilla samanaikaisesti”. Vaikka olisi kuinka työteliäs ja vahva; supernainen ja kaikkivoipa 
äiti, nainen ei voi välttyä kielteisiltä tunteilta, esimerkiksi syyllisyyden kokemuksilta. Opintojen ja 
muiden toimiensa vuoksi kiireinen, lapsensa luota poistuva äiti saattaa miettiä, aiheuttaako hän 
pysyvää vahinkoa lapselleen. (Nätkin & Kyllönen 1985, 69–77.) 
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HELMI:  - - jos ajatellaan just vaik miesvaltasia aloja, vaikka, no esimerkiks mua 
vois kiinnostaa toi järjestöpuoli ja - - niin siel on todella paljon sit taas miehiä. - - 
yks mieshenkilö - -  piti puheen siellä ja sit se möläytti että, et: ”Joo, jos mä olisin 
nainen, niin emmä vois tätä tehä, ku ne lapset.” Ja mä olin silleen *ääntään korot-
taen+ niinku, niinku et: ”Mikä estää sinun isänä tukemasta sitä naista ja olla yhtä 
lailla vanhempi?!” Ja mä olin jo silleen, et kannattaa niinku naisvaltaselle alalle - 
- tulla sanoon tollasia asioita. Mä olin niin, mul tuli niinku savua korvista et ta-
vallaan niinkun se on kuitenkin hyvin paljon kyse siitä, että, et miten, et ku se-
hän on vähän rakennettu silleen, se työskentelytapa, että, et sit ne ei välttämättä 
perheellisenä niinku helposti voi mennäkään. Mut tavallaan mä jotenkin ite ha-
luaisin, että nää [hieman naurahtaen] muuttuis nää rakenteet niin, että, et myös 
perheelliset voi mennä ja myös sillä lailla, et muuttuis tää ajatusmalli myös sel-
laseks, että kyl se miehetkin osaa niitä lapsia hoitaa, että. Et en tarkota sitä, et ha-
luaisin itse olla pois lasten luota, vaan sitä, että pitää olla myös sellanen tai jo-
tenkin ite haluaisin, et ois sellan turvaverkko, että jos mulla joskus vaikka on jo-
ku koulutus jossakin, niin mä voisin sinne mennä. Tai tavallaan tälläi. Et  se 
niinku, et jos kaikki miehet ajattelee, niinku tää, [hymähtää] joka möläytti ton, 
niin niin-niin, eihän ne naiset pääse sieltä lasten luota sillon mihinkään. 
 
Muutamien muiden haastattelemieni naisten lailla Helmi ei usko sinisilmäisesti toteutu-
neeseen tasa-arvoon, vaan toivoo, että ”rakenteet” muuttuisivat niin, että työn ja perhe-
elämän velvoitteiden sovittaminen yhteen helpottuisi. Omalla kohdallaan hän aikoo niin 
sanotusti ottaa molemmat, uran ja perheen. (Ks. Gordon & Lahelma 2004, 82–83, 87.) Kun 
molemmat perheen aikuiset ovat työssä, on selvää, että lasten hoitamiseen liittyvät tehtä-
vät, kotitöiden tekeminen ja niiden jakaminen aiheuttavat kiistoja eri tavoin kuin toisen 
puolison ollessa kotona (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 96). Kiistoilta ei voine täysin vält-
tyä, olivatpa perheen valinnat millaisia tahansa, mutta Helmi toivoo kuitenkin löytävän-
sä omassa perheessään toimivia ratkaisuja ja esittää, että myös miehen kykyyn hoitaa 
lapsia tulisi luottaa. Hän ei ilmaise suoraan, kuinka hän on ajatellut jaksottaa mahdollisia 
tulevia ”vauvavapaita” puolisonsa kanssa, mutta vastauksesta kuultaa lähinnä miehen 
osittainen osallistuminen lastenhoitoon, ei pitkä isyys- ja vanhempainvapaa.  
Ryhmäkeskustelussa Tanja toi esille oman näkökulmansa liittyen opintojen, työn ja 
lasten hoitamisen vuorotteluun. Tanja aikoo hoitaa lapsia kotona pidemmän aikaa kuin 
vain muutaman vuoden ja tämän vuoksi hän oli kuunnellut ryhmän keskustelua elä-
mänkulun ”käsikirjoituksesta” kiinnostuneena. Tanja mietti, mitä mieltä naisen on ensin 
opiskella ja sitten olla kotona lapsia hoitamassa. Tutkinto ja tiedot voivat olla kymmenen 
vuoden takaisia, kun siirtymä työelämään tapahtuu. Tanja mietti näiden – naiselle kuu-
luvien – tehtävien jaksottamista toisin. Hän aloitti pohdintansa mainitsemalla miehet. 
Näyttäisi siltä, että Tanja ei voinut ajatella miehen olevan kotona kymmentä vuotta hoi-
tamassa lapsia. Ryhmä ei mielestäni aivan oivaltanut, mitä Tanja ajoi pohdinnallaan 
takaa ja keskustelu siirtyikin tutumpiin mietteisiin työelämän ja lasten kotihoidon vuo-
rottelusta. Ryhmälle monilapsiset perheet ja pitkät kotiäitiyden kaudet olivat kenties 
vieraita asioita, mutta kaikille tuttuja olivat äitiyspäivärahan määrän kartuttamiseen 
liittyvät suunnitelmat työssäolosta ennen lapsien hankkimista tai työssäolojaksot lasten 
välissä.  
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TANJA (ryhmäkeskustelussa): - - Mun mielest se on jotenki miesten se auto, 
ammatti, akka, ehkä lapset tai [ryhmä naurahtelee] mitä se sillon tulee, mut et ta-
vallaan niinku että, että on kuitenki niinku sillai siinä käsikirjotuksessa, se me-
nee niinku jossain järjestyksessä, siis että. Must se oli mielenkiintosta, koska en 
oo koskaan ajatellu, et jotenki välttämättä pitäs olla vaikka ammatti, jotenki. Tai 
että ku siis eihän sillä oo kauheesti. Siis tavallaan siinäkään ei oo järkee, et jos 
niinku aikoo vaikka no mun tavoin olla siis kotona useamman vuoden. Niin että 
mä oon niinku opiskellu ennen ja sit mä oon vaikka kymmenen vuotta kotona, ja 
sit mä lähen sinne työelämään, niin sitten mulla on kymmenen vuotta vanha 
tutkinto. Ja siis tavallaan ne tiedot. Et sit se kuitenkin niinku vaatii sitä opiskelua 
että. Siinä mielessä niinku. Että voishan ne mennä jotenkin muutenkin päin. [It-
sekseen mutisten] päin ne. Mut et ehkä se on semmonen steps. 
MERI (ryhmäkeskustelussa): Et pitää olla se vakityöpaikka tai joku työpaikka, 
[hieman hymähtäen] et saa parempaa äitiyspäivärahaa. 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Mm. [Nauraa lyhyesti.] Niin, ne on jotain tämmö-
siä  yhteiskum-, kunnan asettamia. Siis. Joo. 
MERI (ryhmäkeskustelussa): [Taustalle] joo. 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): [Mut] kyllä niistä jotkut puhuu ihan niinku sem-
mosena ihan normaalina asiana, ilman kyseenalastamatta mitään. Että, että ”mie 
meen välillä töihin, e-, että kannattaa nyt olla vähän töissä näitten lasten välissä 
ja sitten että kyllä kymmenenkuukautisena vien sen jo hoitoon, kun meillä on 
tää asuntolaina” ja. Semmosia perusteluja niin mie oon kuullu ihan ja semmosia 
ihan niinku. 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Niin, joo se on ihan normaalia varmasti. Kyllä. 
Joo. 
 
Työ on osa nykynaisen elämää, ja pysyvästi kotiäidiksi siirtyminen ei tullut haastatteluis-
sa esille mahdollisena vaihtoehtona. Naiset edustavat tässäkin suhteessa erilaista suku-
polvea kuin äitinsä tai äidinäitinsä. Freelancer-haaveiden ja pirstaleisuudesta puhumisen 
ohella naisten mietteistä piirtyy esiin, että työ on edelleen tärkeä aikuisen ihmisen tekijä. 
Ihmisen ”kuuluu” käydä työssä, kuten jopa postmodernin ajan aikalaisdiagnostikko 
Bauman (2005b, 5) muistuttaa.  
Työttömyys. Työttömyys on naisten puheissa alati läsnä oleva vaihtoehto. On huo-
mattava, että haastateltavat eivät puhuneet työttömyydestä erityisen pelokkaina tai huo-
lestuneina. Pikemminkin keskustelu työn löytämisen vaikeudesta oli pohdiskelevaa, 
toisinaan tosin sävyltään surumielistä tai hieman kiukkuista. Tällaiset kysymykset ovat 
oman arkikokemukseni mukaan tuttuja keskustelunaiheita Pohjois-Karjalassa, joten osa-
sin aavistaa työttömyyden puhututtavan naisia. Silja arvioi, että pitkään jatkuneena työt-
tömyys on vakavasti otettava ja jopa uhkaava asia: ”Semmonen uhka, että sitten menis 
ihan itsetunto ja kaikki, jos ois hyvin pitkään työttömänä vaikka tai tämmönen.” Kysyin 
Essiltä, saako Pohjois-Karjalasta hänen alansa töitä. Vastaus oli napakka ”ei”, joten ky-
syin:  
 
ERJA: Saaks täältä [painottaen] mitään töitä? 
ESSI: Aa. Ei. Mä en tiiä, nyt mua pelottaa vähän se, että nyt kun on tullu se uus 
lakiki, esimerkiks, et se, et ei oo ajokorttia, niin ei saa vaikuttaa siihen, että mut-
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han voidaan määrätä siis töihin vaikka - - [mainitsee kaukana kotoaan olevia paikka-
kuntia] tai johonki.  
 
Kysyin häneltä vielä myöhemmin uudelleen työllistymisestä: 
 
ERJA: Niin sä äsken sanoit jotenki, et. Mä kysyin, et onks tääl mitään töitä, ni sä 
sanoit, et ei tääl oikeen oo. 
ESSI: Ei tääl kyllä oikeen oo, et esimerkiks just kun ei oo ajokorttia niin mää en 
pääse ees siivoomaan mihinkään. Ei sillä, et mä haluaisinkaan, mutta. Mutta että 
se on ainakin hyvä syy sit olla [naurahtaa] viel hakematta niihin, kun niissä aina 
lukee, että ajokortti oltava. Ja tota niin. Kyllähän mä olen siis hakenu niinkun 
niin [painottaen] hirveesti, mutta nyttenkin tässä esimerkiks mikähän se viimeks 
oli. Ennen kun mä jäin äitiyslomalle, mä hain. Kenkäkauppaan töihin, niin sieltä 
tuli vastaus, että ”kiitos, tuli kakssataa hakemusta, että ei *nyt+ kutsuttu sua 
haastatteluun”. Et semmonen on täällä se työtilanne niinku [noitte?], että niinku, 
et ei oo ihan vaan, et ”no meen johonki kauppaan sitten töihin”. Kun  ei ihan 
noin vaan mennä kauppaan töihin.  
 
Ella kertoi, että valmistumisen jälkeen voi olla edessä työttömyys. Omalta alalta saattaa 
olla todella vaikeaa löytää työtä. Jos päätyy opiskelemaan jonkin toisen tutkinnon, voi 
tilanne olla sama. Ella pohti enemmänkin nuorten vaikeaa tilannetta: ”sitten on nuorii, 
ketkä haluis mennä töihin jo, niin miks sitä ei anneta sitä mahdollisuutta, miks siitä on 
tehty niin vaikeeta”. Kun totesin Ellaa toistaen, että työllistyminen heti valmistumisen 
jälkeen – olipa kyseessä toinen tai kolmaskin tutkinto – voi olla vaikeaa, Ella vaikutti 
surulliselta ja turhautuneelta. 
 
ELLA: Kyllä, niin, se minuu just pelottaa siinä. Se siinä on just niinkun kauhein-
ta. Ja miusta tuntuu, että tää, mie tuun varmaan. Olemaan ehkä nelkytviis tai 
viiskyt lähempänä, kun mie luulen, et tää vasta alkaa niinku ratketa tää homma, 
et sit siinä ehkä on tapahtunu joku muutos vasta. 
ERJA: Mm, niinku yhteiskunnallisella tasolla vai? 
ELLA: Joo, niin, niin. Minusta tuntuu, et siinä menee aika pitkään vielä aikaa. Et 
vaikka niinkun aika moni nyt on hätää kärsimässä tässä jo, niin se kuitenkin ta-
pahtuu se muutos niin hitaasti. Mie toivon, et se ois aikasemmin, mutta en mie 
usko, et se on mahdollista. 
ERJA: Millasta muutosta sä tarkotat? Tarkotaks sä niinku työllistymistilanteen 
parantumista - 
ELLA: Joo, niin.  
ERJA: - niinku ylipäätään että. 
ELLA: Nii. Joo. Mie en oikein tiiä, mikä tän on niinku sitten loppupeleissä [mikä 
kaikki?] on tehny tän tilanteen tämmöseks, mutta.  
 
Joillakin aloilla töitä on. Haastateltavistani esimerkiksi Janna on alalla, jolta hän löytää 
töitä, jos on valmis muuttamaan. Ritvan puolison työ on kausittaista. Välillä töitä on 
tarjolla puolisolle niin paljon kuin hän jaksaa tehdä, toisinaan töitä ei ole juuri ollenkaan. 
Ritva kertoi myös tuttavasta, joka vaihtoi alaa nimenomaan työllistymismahdollisuuksi-
  157 
 
en ohjaamana. Kertomuksen mies oli valmistunut yliopistosta ja jäänyt työttömäksi. 
Haastattelun aikoihin hän oli valmistumassa ja työllistymisnäkymät tuoreelle hoitoalan 
ammattilaiselle olivat hyvät.  
Koulutuspolitiikan kritiikki. Haastateltavat esittivät kipakkaakin koulutuspolitiikan 
kritiikkiä. Esimerkiksi Auri ja Ella väittivät, että ihmisiä koulutetaan liikaa tietyille aloille. 
Auri arvosteli omaa tutkintonimikettään ja ammattiaan. Hän tuumaili voivansa työllistyä 
tehdastyöhön, mutta olisi sellaisiin tehtäviin ylikoulutettu. Hänen paikkansa olisi suun-
nittelussa, ei valmistuksessa. Ongelma on, että tällaisia tehtäviä ”Suomessa tosi vähän”.  
 
AURI: - - Mä oon ylikoulutettu siihen, - - valmistukseen. Jos niinku tälleen mieti-
tään, mutta siis niitä työpaikkoja  oikeesti on niinku Suomessa tosi vähän. No 
joo. Ja en, eikä varmaan oo tuo ala niinku ainut, missä on vähä sama ongelma, 
tai kyl se on [jo-] tiedossa mutta - - ”Valitkaa paremmin kuin minä.” Mutta ei se, 
ei se oo sitä, en mä oo katkera siitä, et mä oon valinnu tollasen ammatin. Mä oon 
todella halunnu sen ja sit mä oon todella nauttinu siin siitä ekan ammatin opis-
keluista ja ehkä voi olla pettyny siihen, että, että yhteiskunnassa ei arvosteta 
luovia aloja tarjoamalla työpaikkoja oikeesti. Mutta en mä tiijä sit kenen vika se 
on. 
 
Auri arvosteli myös ammattikorkeakouluopintoja ja -tutkintoja. Hänen mukaansa AMK-
tutkinnot eivät ole vielä löytäneet paikkaansa: ”Että sitten vaan ammattikouluista on 
tehty ammattikorkeita eikä oo sit kuitenkaan mietitty sitä ihan loppuun asti ja yritetty 
tehä silleen, et nää on tämmösiä väliasiantuntijoita.” Aurin mielestä AMK-tutkinnon 
suorittanut ei pysty itsenäiseen työhön eikä hän kykene suorittamaan käytännön työteh-
täviä. Ellan kritiikki oli vähintään yhtä purevaa kuin Aurinkin esittämä arvostelu. Hän 
käytti eräänä esimerkkinä tradenomin tutkintoa. Tradenomit eivät työllisty ”täysin omaa 
koulutustaan vastaaviin töihin, niinku korkeempiin, niin heidän pitää tehdä sitten niin-
kun niin sanotusti niinkun alemman tutkinnon suorittaneiden hommia. Niin sekin on 
myös väärin. Miun mielestä. Mut siis se tilanne nyt on vaan niinku tää”. Ella kyseli kiih-
tyneenä: 
 
ELLA: - - Siihen ehkä vaikuttaa se meijän yhteiskunta aika paljon. Ehkä eniten, 
että. Miksi niitä töitä ei oo meijän ikäsille? Miks me ei päästä töihin sillon, kun 
me valmistutaan? Minkä takii korkeekoulut ottaa liikaa ihmisii sisälle? Meidän 
koulutusohjelmaan pääsis varmaan, pääsi vissiin satakakskyt tai jotain tyyliin si-
sälle sillon, kun mie alotin. Ja sit niitä työttömiä [mainitsee tutkintonimikkeen] - - 
on ihan kauheesti. Minkä takii semmosta tehään? Mihin kaikki menee, joilla on 
joku maisterin tutkinto? Se tuntuu jotenki tosi turhalta niinkun että. Ja sitten elä-
keikää nostetaan. Ja miun äiti haluis jo päästä eläkkeelle, vaikka ei hän oo kuut-
takymmentäkään. Ja sit hänen pitää kuitenki vaikka miten pitkään olla siellä 
töissä. Ja sitten aatellaan, et ei joku toimistotyö esim oo uuvuttavaa työtä, vaikka 
kyllähän se on,  on se raskasta. Nii ja sitten on nuorii, ketkä haluis mennä töihin 
jo, niin miks sitä ei anneta sitä mahdollisuutta, miks siitä on tehty niin vaikeeta?  
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Ellan ja Aurin puheenvuoroja yhdistää tietynlainen tyrmistys käsittämättömyyden edes-
sä. Naiset eivät voi ymmärtää, miksi maassamme koulutetaan niin paljon nuoria ihmisiä 
sellaisille aloille, joilla ei ole töitä. Taustalla on myös kysymys niin sanotusta ylikoulut-
tamisesta. Tarvitaanko spesifien taitojen hallitsijoita todellakin niin paljon kuin koulutus-
paikkoja on? Molempien edellä siteeraamieni naisten tutkinnot liittyvät luoviin töihin ja 
ovat myönteisten mielikuvien kehystämiä; Ellan sanoin hänen ammattinsa on ”cool”. 
Haastatteluissa puhutaan kriittisin äänenpainoin tällaisiin ammatteihin kouluttamisesta, 
mutta samaan aikaan naiset kaipaavat henkistä liikkumatilaa työssään, ja esimerkiksi 
luova työ antaisi tähän mahdollisuuden. 
Työn mielekkyys toiveena tai toteutuneena. Tulkitsen haastatteluaineistoa niin, että 
mikäli valinnanvaraa suinkin on, työn halutaan olevan mielekästä. Päätelmä on yh-
teneväinen muun muassa Nuorisotutkimusbarometrin tulosten kanssa. Työn sisältö on 
nuorille, eritoten nuorille naisille, tärkeintä työssä. (Myllyniemi 2007, 39–40; ks. myös 
Nugin 2010, 46.) Baumanin (2005, 34) mukaan nykyajan yksilö toivoo, että työn ja harras-
tuksen eroa on vaikea havaita eli työ on suurta tyydytystä tuottavaa huvittelua. Työllis-
tyminen on kuitenkin haasteellista ja koulutusta vastaavan työn löytäminen erityisesti 
tietyillä aloilla on vaikeaa. Näin ollen muutamat naisista kantoivat huolta omalle alalle 
työllistymisestä. Jotakin voi kuitenkin aina keksiä eli sinällään töitä on mahdollista löytää 
jostakin päin Suomea, ellei jopa kotipaikkakunnalta. Pohjois-Karjalan erityispiirre on 
huono työllisyystilanne. Kaikesta huolimatta haastattelemiani naisia mietityttää kuiten-
kin enemmän se, onko tuleva työ mielekästä kuin se, onko mitään töitä tarjolla ja löydet-
tävissä. Silja kiteytti toiveensa: ”- - Mutta toivosin tietysti, että olis semmonen työ, johon 
olis enemmän sisästä motivaatioo ja se olis, oma joku luonne ja temperamentti kävis siihe 
paremmin. Vähä ees silleen, että ois, että sais enemmän niinku itelleki jotain.” Ella kuvasi 
samaa toivetta: ”Et haluis semmosen jotenki niinku tyydyttävän työn, et, et ei nyt kau-
heesti vituttas, kun sinne pitäs lähtee aamulla.”  
Tuohinen (2010) on vetänyt yhteen viimeaikaisten kyselytutkimusten tuloksia ja tote-
aa työorientaation muuttuneen. Aiemmin työtä tehtiin velvollisuudesta, mutta nyt koros-
tuvat minälähtöisemmät kriteerit. Tällaisten johtopäätösten tekemisessä tulee kuitenkin 
olla melko varovainen, sillä ei ole täysin selvää, missä määrin on kyse kullekin ikäkaudel-
le ominaisista arvostuksista ja missä määrin todellisista sukupolvieroista. Emme voi 
palata menneeseen ja kysyä aiempien sukupolvien nuoruusaikojen arvostuksista. Kui-
tenkin – Tuohisen sanoin ”yleislinjojen tasolla” – näyttää siltä, että jonkinlainen työn 
kulttuurivallankumous on tapahtumassa tai tapahtunut. (Haavisto 2010, 27, 38; Tuohinen 
2010, 34–40; ks. myös Myllyniemi 2013, 68–70.)  
Haastattelemistani naisista Meri vaikutti olevan tyytyväisin työhönsä. Hän kokee ole-
vansa työssä, josta hän nauttii. Kun esitin hänelle saman väiteparin kuin muillekin haas-
tateltaville, hän kommentoi tunnistavansa huonot uutiset työelämästä, mutta tekevänsä 
itse mieluista työtä. Puheenvuoron aluksi Meri ilmaisi eroavansa muista: ”Mä oon sitä 
mieltä, et mä oon aika onnekas tällä hetkellä. Et, se [epäröi] kyl mä niinku ymmärrän sen 
tai siis oon niinku ihan samaa mieltä niiden otsikoiden kanssa, et niinku se voi olla tosi 
raastavaa.” Meri vertasi nykyistä työtään ja lapsuusaikaisia ajatuksiaan: 
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MERI: No siis kyllä juu. Ja en haluis olla enää lapsi, siis jos niinku nyt pitäs vaih-
taa. Niin kyllä se niinku toisaalta näyttäytyy se lapsuus aika ankeena. Että niin-
ku. Toisaalta sitte ehkä työelämä tällä hetkellä ei näytä niin vakavalta, kun miltä 
se lapsen silmin näytti, et toisaalta mullon on hyvin erityyppinen työ ku mitä 
mun vanhemmilla oli. Et ne oikeesti kaheksan tuntii vaikka hitsaa niin se on eri 
asia ku että oot niinku apurahatutkija, joka menee sinne työhuoneelle sitten,  
kun menee ja tekee todennäkösesti sen yli kaheksan tuntii, koska se on niin kiin-
nostavaaa, mut et se ei oo niinku ollenkaan  samanlaista työtä se työ mitä nyt te-
kee. 
 
Myöhemmin haastattelun mittaan kysyin Meriltä vielä työn merkityksestä.  
 
MERI: Äm, no on se aika iso siinä mielessä, et mä tykkään siitä, mitä mä teen. Eli 
niinku useimmiten mä niinkun teen sitä innoissani. En nyt välttämättä aamulla 
mee innoissani, koska en oo mikään aamuherääjä, mutta siis et saatan niinku 
jäädä kiinni siihen työntekemiseen ja saatan jatkaa sitä vaikka miten myöhään, 
koska se on vaan niin kivaa. Et on se siinä mielessä niinku aika tärkee. Niinku 
ehkä enemmänkin sen [epäröi] jotenkin ehkä tutkimuksellisen intohimon takia 
kun jonkun vaikka sen kuukausittaisen ansion takia. 
ERJA: Niin, sulle työ ei oo rahantekokone? 
MERI: Niin, se on vähän semmonen positiivinen sivutuote [naurua]. Ehkä se, sii-
hen, se mitä yritin aikasemmin sanoa, niinku vanhempieni työstä, niin et se 
niinku et se on se niinku merkittävin tekijä, mikä erottaa ne. Et en nyt siis niinku 
epäile sitä, siis vanhempanikin niinku varmaan pitävät siitä työstään jollain ta-
solla, mut se sen merkitys on eri minulle ku heille. 
 
Kuinka sitten tavoitella mielekästä työtä, jota niin monet haastateltavat toivoivat? Kuten 
koulutetuilta naisilta sopii odottaa, he esittivät, että opiskelu ja tutkintojen hankkiminen 
ovat keinoja havitella tällaista työtä.  
 
ERJA: Mä kysyin siitä, että se opiskelu, et se palkitsee jo nyt tai sit siellä odottaa 
jotain. 
AURI: Niin, odottaa! Niin, niin sitten tota, no mä toivon, että siellä odottaa sella-
nen, et mun on niinku helpompi päästä sit semmosiin töihin missä mä voin 
niink- tykätä olla, kiinnostavampiin töihin. 
ERJA: Kuin kassatäti tai? 
AURI: Nih, kuin vaikka se kassatäti, joka mulla sillon oli se. Ni. Sillon valmis-
tumisen jälkeen näytti, että [nauraen+ ”ää, mä en kelpaa muuhun ku kassatätiks 
tai työttömäks”.  Niin kyl se on sellast omien pätevyyksien tai tämmösien pro-
fessioiden haalimista. Ja niitten mahdoll- ovien avaamista, kylhän se avaa ovia, 
kun sulla on niinku paperit, tai on näyttää, että osaan asioita, oon opiskellu. 
Niin.  
 
Jos työ on mielekästä, kääntöpuolena voi olla Merin kuvaama työhuoneelle ”unohtumi-
nen” (ks. Bauman 2005b, 34–35). Helmi kertoi, että hänelle on jo opiskeluaikana yritetty 
painaa mieleen, että omasta jaksamisesta tulee pitää huolta. Hän pohti melko monisanai-
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sesti mielekkään työn vetovoimaa, joka voi olla liiallistakin. Toisaalta hän haluaisi tehdä 
välillä enemmän töitä. Helmille työn tulisi olla tärkeä osa elämää, mutta ei jotakin sellais-
ta, mikä tulee uniinkin. 
 
HELMI: - - No siis mä ennen oon ehkä ajatellu ja huomannukin sen, että työnte-
ko ja kaikki se, että kun intoutuu [kaikkeen?], niin se voi uuvuttaa todella paljon. 
Ja niinkun tavallaan ehkä se, et jos työt vie kotiin tai tavallaan. - - Että ja meijän 
niinku koulutuksessakin on paljon puhuttu siitä jaksamisesta, että, et kun on 
ihmissuhdeammatti, - - niin niitä kaikkia ihmisiä ei voi pelastaa sillä pienellä 
hetkellä ja tavallaan niitä ei voi viedä kotiin niitä asioita et, et kun sä saa[t?] sen 
tasapainon siihen, että niinkun. Et mä [en?] ehkä ite näkis sitä sellasena niinkun 
niin radikaalina, niinkun ”kun kello lyö neljä, niin minä en ole enää töissä” -
asiana, koska mä tykkään tehä eri aikoihin töitä. Et, et tavallaan se voi olla sellas-
takin tasapainottamista, että tekee jossain vaihees tosi paljon töitä ja sit pitää 
vaik pari viikkoo lomaa. Tai siis näin. No mullon siis tuntityö esimerkiks, [mite?] 
se on mahollista tehä silleen, että, et mä voin määritellä periaattees, millon mä 
teen sen työn. Mut sillon kun sen työ ei tuu sellaseks että, että niinkun. Et se on 
vaan ainut yks osa tai sellanen niinkun, et se ois tärkein osa. [Ku] se on kuiten-
kin yks osa vaan elämää. Mut toki se on tärkee osa. - - Ehkä sellanen mittari, et 
jos työ tulee liian usein uniin, niinku pahassa mielessä, niin sit se ei välttämättä, 
sit mennään jo jossain niinku ehkä rajan yli. - - Mut siis sellanen, et jos näet unis-
sas tekeväs töitä, niin ethän sä lepää ollenkaan.  
 
Työn mielekkyys syntyy siitä, että omaan työhönsä ja tekemiseensä voi vaikuttaa. Helmi 
kuvasi tekemäänsä tuntityötä mielekkääksi juuri näiden seikkojen takia: ”mä voin ite 
hyvin pitkälle määritellä sen, sen niinku et millon mä teen töitä ja tavallaan [et] mä oon 
ite vastuussa siitä, että tulee tehtyä ne hommat hyvin”. Esimerkiksi kaupalliselle alalle 
hän ei haluaisi, ellei olisi ”ite yrittäjä ja johtaja”. Helmi ei halua myöskään ”kyttäys-
meininkiin, mitä tietysti yliopistolla nyt ehkä voi [naurahtaen] vähän ollaki”. Hän totesi, 
että tärkeää tulevissa töissä olisi se, että hänen asiantuntijuuttaan arvostettaisiin. Vertai-
luksi hän tiivisti: ”Eikä niinkun koko ajan niinku vaan tota tuijoteta numeroita, että kuin-
ka monta tikettiä oot saanu käsiteltyä, tai näin.” 
Haastatteluista välittyy mielikuva tulevaisuuteen kurkottamisesta. Kuuntelin naisia ja 
luin litteraatioita vaihtelevien tunteiden vallassa. Hetkittäin ajattelin naisten olevan liian 
optimistisia ja toiveikkaita, toisinaan pidin heidän pohdintojaan realistisen myönteisinä. 
Jos ja kun naisella on valinnanvaraa ja tulevaisuus näyttää avoimelta, hän alkaa pohtia, 
mitä oikein haluaakaan, mikä työ olisi mielekästä ja mihin tarttuisi. Janna uskoo leipään-
tymisen olevan mahdollista missä tahansa työssä. Essi taas epäröi älynsä riittävyyttä ja 
arvostelee itseään laiskuudesta, minkä vuoksi hän tuumii, pitäisikö vain mennä jonnekin 
töihin ja antaa olla. Kiva tulisi elämään tässä tapauksessa palkan kautta vapaa-aikana, ei 
työn sisällöstä60.  
 
                                                     
60 Silja oli kokenut tämän tilanteen aikanaan, kuten edellä esittämäni sitaatti kertoo: hän nautti va-
paa-ajasta entistä enemmän, kun työ oli epämieluisaa. 
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JANNA: Joo. Joo. Et kyl mie niinku, totta kai niinku. Semmosen työn haluu, mis 
mie viihyn, kun sitä niinku miettii kovasti, just sitä, et sitä tekee kuitenki. Niinku 
ison osan niinku päivistä. Sitä työtä. Niin silleen tärkeetä, et siin viihtyy, mut on 
se minust kuitenkii tosiasia, että, et kyl sitä työtä kuitenkii myös sen rahan takia 
tehään, et se kuitenkii on niinku se elinkeino. Et minust, mie luulisin, et se on 
melkein sama, että mitä sitä, mitä sitä tekee, et sit, ku sitä käy tekemään työk-
seen, niin siihen tulee niit semmosii [naurahtaa hieman] kyllästymisentunteita ja 
semmosia, mutta. Mut et kyl mie oon kuitenki sen suhteen optimisti, et työstään 
voi niinku tykätä,et en mie niinku usko sitä, et se on niinku puhtaasti vaan niin-
ku leipätyötä, et se pittää niinku tehä.  Mut et sen tähe[?] sitä niinku miettiiki, et 
miten sit löytää semmosen, mist ite niinku varmasti tykkää.  
 
ESSI:  - - mullahan on aina ollu se, et emmä, mä en, niinku tiiä, mitä mä haluan ja 
sitte se lisättynä siihen, että, että mä oon aina ollu tosi laiska. [Hymähtää.] Niin se 
on hirveen huono yhdistelmä, että, että nyt vihdoin, kun mä koen olevani aikui-
nen, niin mä rupeen miettimään, että vieläkö mä kulutan aikaa ja yritän löytää 
jotain semmosta, mitä mä oikeesti haluaisin tehdä. Ja opiskella. Et, et pystynkö 
mä löytämään jotain semmosta, mikä mua kiinnostais ja huvittais. Ja myöski se, 
et mihin mä niinku itseni, niinku. Et pystynkö mä niinku, pystynkö mä siihen 
opiskeluun, että oonko mä tarpeeks älykäs, pystynkö mä niinku tekemään sitä. 
Ja sitte se, että. Vai annanko mä vaan olla ja menen johonkin työhön, mistä saa 
äks verran rahaa ja se on kaheksasta neljään tai jotain muuta ja sit sen lopun ajan 
mä saan olla sit perheen kanssa ja käyttää ne rahat niinku. Siihen, että on niinku 
kivaa sitten niinku niinä muina aikoina. 
 
Elinikäinen opiskelu ja opiskelu pidemmälle. Opiskeleminen on monessa roolissa nais-
ten elämässä. Se pitää mielen virkeänä: ”pientä pyörää” on pidettävä pyörimässä. Vaih-
tamalla alaa voi parantaa mahdollisesti työllistymistään, mutta tämä on epävarmaa. 
Opiskelu on naisille myös työn vastinpari: opiskellessa ollaan nuoria, työssä aikuisia; 
työstä saa rahaa, opiskelija turvautuu esimerkiksi puolison tuloihin. 
Vain kaksi haastateltavista suhtautui kielteisesti ajatukseen kaikenlaisesta (formaalis-
ta) opiskelusta tulevaisuudessa. Yksi piti aikuisuudessa opiskelemista suorastaan kum-
mallisena eikä voinut nähdä itseään opiskelemassa myöhemmin. Kysyin, voisiko hän 
ryhtyä ”opiskelemaan myös niinku jatkossa?” 
 
VEERA: Jotenki en. En nää itteäni yhtään aikuisopiskelijana, että nään, nään it-
seni, että sitten kun valmistun, sit meen töihin ja sitten puksuttelen siellä töissä 
sen [hieman nauraen] jotain neljäkymmentä vuotta tai jotain. [Naurahtelee.] Kama-
laa! Ja sitten jään eläkkeelle, että on vaikee nähä itteäni aikuisopiskelijana ja jo-
tenkin niinkun vähän vaikea suhtautua sellasiin ihmisiin, jotka on aikuisopiske-
lijoita, että se tuntuu niin hassulta se ajatus, että ”hei, sie oot nelkytviis ja sie 
opiskelet” *naurahtaa]. 
 
Ritva ei usko omaavansa ”lukupäätä” eikä näin ollen suunnittele tulevaisuudessa opinto-
ja. Hän ei kuitenkaan sulje opiskelua täysin pois. Kysyin, onko häntä kannustettu opiske-
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lemaan. Ritva vastasi kertoen, ettei hän nuorena halunnut lukioon vaan kiinni elämään 
eli tulkintani mukaan töihin tienaamaan rahaa ja rakentamaan omaa elämänpolkuaan. 
 
RITVA: [Hieman huokaisten] no on. Joo. Siis silleen, että ei, ei koskaan oo niinku 
painostettu, että pitäs opiskella mitenkään ylemmin tai siis mun vanhemmat on 
ite niinku.  No äiti on opis-, opiskellu monta eri ammattia, mutta nyt tämä vii-
mesin, mi-, valmistu muutama vuos sitten - - mutta nyt sitten kutsumusammat-
tiin opiskeli nyt ihan viiskymppisenä. Ja tykkää hirveesti siitä työstä. - - Mut että 
lukioon mullol oli jo niinku heti sillon, et en lukioon lähe, että minä haluan niin-
ku kiinni siihen [hieman huudahtaen]  elämään! Työhön, ja siihen niinku semmo-
seen. Et mulla ei oo koskaan ollu se kor-, korkee tutkinto tai ammatti niinku 
semmonen haave tai, tai ehkä ku ei oo omat vanhemmat - - . Emmä tiiä siis, en 
oo mikään opiskelija, - - . Ei ol-, ei mulloo semmosta lukupäätä. Nyt miä[?] var-
sin tyytyväinen siihen työhön, mitä oon tehny, että, [et, et] voihan se olla, et jos-
kus vanhoilla päivillä niinku äitikin, niin lähen lukemaan [naurahdus] jotain 
muuta vielä mutta. 
 
Vaikka opiskelu nähtiin positiivisena, laajoja, vaativia tutkintotavoitteisia opintoja pidet-
tiin hieman mahdottomina. Jenni suhtautui myönteisesti uuden oppimiseen, mutta pohti, 
ettei jaksaisi mitään intensiivistä tai pitkäkestoista. Hän ei voinut kuvitella lähtevänsä 
suorittamaan tutkintoa, jonka hankkiminen veisi ”viisi vuotta tai jotain”. Aurilla oli hie-
man samanlaisia ajatuksia:   
 
AURI: - - Oikeesti mä en ehkä jaksais enää lähtee kuitenkaan mitään kolmatta 
tutkintoo opiskelemaan, ainakaan nyt. Nyt musta tuntuu, että mä haluaisin jo-
tenkin nopeesti vaan valmistuu ja ruveta tekeen välillä jotain ihan oikeita töitä-
kin. Yhtä paljon kun mä haluan sitä, niin yhtä paljon mulla on sellanen olo, et ei 
mul mikään kiire vielä. 
 
Kysyin useimmilta haastateltavilta tavalla tai toisella muotoiltuna, mitä he ajattelevat 
väitteestä, ettei valmista ammattilaista enää ole. Usein keskustelu eteni haastatteluissa 
jatkuvan kouluttautumisen retoriikkaan liki itsestään. Jotkut nostivat esille myös toisen 
näkemyksen: ainakin joillakin aloilla on mahdollista jättää kurssit ja koulutukset väliin. 
 
MERI: - - Et kyllä mä ehkä luulen, että siitä on tullu. Enemmän ainakin kun aika-
semmin. Mutta se, sekin riippuu aika paljon että. Et jonkun rutiininomaisen työn 
tekijä niin ei se välttämättä käy kursseilla. Kyl se saattaa joutua käymään. Erityi-
sesti, jos se on ihmisten kanssa niinku palveluammatissa, mut jos se on semmost 
mekaanista jotain työtä, mitä, rutiinia jota vaan toistaa niinku tavallaan. Työs-
kentelee jonkun sellasen koneen sijaisena, mitä vielä ei oo keksitty.  
 
Yleisempää oli kuitenkin ajatella, että opiskelu kuuluu elämään jossakin muodossa. 
Ryhmäkeskustelussa Janna kertoi aloittaneensa uudessa työssään vastikään ja häneltä oli 
jo tiedusteltu, mitä hän haluaisi alkaa opiskella. Hän kertoi, ettei hänen alallaan toimita 
pelkällä ”perustutkinnolla” vaan lisäkoulutuksen kautta erikoistutaan toimimaan tietyis-
sä tehtävissä. Janna sanoi, että työpaikan tarjoamat koulutukset herättävät myös ahdis-
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tusta. Kuinka kertoa, että ajatteli olla työssä vain puolitoista vuotta tai ei tiedä, kuinka 
pitkään, kun työnantajan kanssa on suunniteltu omaa kouluttautumista?  
Auri ja Helmi kommentoivat omissa yksilöhaastatteluissaan, että jatkuva kouluttau-
tuminen liittyy heidänkin mielestään työelämään. Aurin mukaan ”se vaan väistämättä on 
sellanen tendenssi, että pitää ainakin jossain määrin pystyy täydentämään sitä osaamis-
taan, aiempaa oppimaansa. Jos ei kokonaan uudella ammatilla, niin sitten jollain kursseil-
la tai tutkinnoilla”. Hän totesi, että mukana ei pysy, ”jos ei oo ite valmis siihen” eli opis-
kelemaan ja päivittämään tietojaan. Oman motivaation merkityksestä puhui Helmikin, 
käyttäen termiä oppimisorientaatio: 
 
HELMI: - - Mutta et kyl pitää pysyä ajan hermoilla. Kuitenkin et, et eihän niinku, 
maailma muuttuu koko ajan, niin ei voi olettaa, että, et, et tää tietämys, mikä 
mulla on nyt, niin on seuraavat nelkyt vuotta tai viiskyt, periaatteessa kuuskyt 
vuotta, kuin kauan tos kestää siihen eläkeikään sitten mutta. Et niinkun kyl 
niinku pitää pystyä tota niinku opiskelemaan. Et se on varmaan se, mikä koulu-
tuksesta nykyaikana tulee, niin sellanen, en mä tiiä, oppimisorientaatio. Että ta-
vallaan ymmärretään jo se, et pitää opiskella. - - 
 
Yksilöhaastatteluissa tuli esille näkemys opiskelusta korkeammalle. Tynkkynen (2013) on 
selvittänyt nuorten opintopyrkimyksiä ja hän pohtii suomalaisten koulutustason nousua. 
Nuoria ympäröi kulttuurinen malli, jonka mukaan pidemmälle kouluttautuminen on 
suorastaan normi. Tynkkysen tutkimus tuo esille erityisesti nuorten naisten kouluttau-
tumisen yhä korkeammalle. (Tynkkynen 2013, erit. 15–23.) Suuntaus heijastuu myös jo 
työssä oleviin ja nuoruusiän ohittaneisiin, vähemmän koulutettuihin yksilöihin. Kun 
työelämässä ja työnhakutilanteissa kohtaa enimmäkseen pidemmälle koulutettuja (itse-
ään nuorempia) henkilöitä, tämä kannustaa – myönteisessä tai kielteisessä mielessä – 
opiskelemaan eteenpäin ja suorittamaan tutkinnon tai tutkintoja aikuisiällä. Lisäksi taus-
talla on yrittäjämäisen elämänotteen ideaali, jatkuva itsensä kehittäminen. Kyvykkyys 
omaksua tietoja ja taitoja on hyvän kansalaisen piirre. Toisin sanoen on kulttuurisesti 
suotavaa ja arvostettua, ikävuosiin katsomatta, osoittaa pitävänsä huolta koulutettavuu-
destaan ja työllistettävyydestään. (Siivonen & Isopahkala-Bouret 2014.) 
Kuten Ella tiivisti, ihminen tekee väärin, jos ”otat jonkun tosi, tosi tämmösen tavalli-
sen tai duunarin ammatin”. Ellalla onkin ammatti, joka on ”cooli”. Ongelmallista on se, 
ettei hän halua tehdä tätä työtä. Ratkaisu herättää keskustelua Ellan lähipiirissä. Kum-
mastelevat puheet viestivät, että Ellan ammattia pidetään luovan luonteensa ansiosta 
houkuttelevana. Arvostelijoiden mielestä Ella toimii typerästi kieltäytyessään mahdolli-
suudesta nauttia coolista työstään. Haastattelun aikaan Ella tekee siivoustyötä. 
 
ELLA: - - Minun sukupolvi ei voi tehä mitään tavan työtä. Vaan meillä pitää olla 
niinku tosi korkee koulutus ja joku tosi ihmeellinen ja merkittävä työ, et sen pi-
tää oikeesti olla se ura se elämä. Että, no nyt mie oon siivoojana, niin, kauheen 
moni tuntuu, et se suhtautuu siihen silleen, että, et jos siivooja on jossain, sitä ei 
voi kattoo ees silmiin. Et se niinku jotenkin semmonen, et sitä ei saa nähä niinku, 
et joku tekee tommosta työtä. Ja kaikki miettii, että ootko sinä yliopistossa, että 
pitääks siun tehä tätä niinku pakolla. No kyllähän mie pakosta oon ajautunu sii-
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hen työhön, mutta. Kyl mie kuitenki jotenki niinku kunnioitan sitä. Mut pitäs ol-
la jotain niinkun, vähintään maisteri tai jotain ja sit pitäs olla jossain tosi hienos-
sa paikassa ja kaikki kysyy miulta, mikset sie oo tekemässä [oman alan työtä] - - . 
Ja sit mie sanon, et [naurahtaen] en mie haluu tehä niitä. Et niinkun. Kaikki aatte-
lee, [s-?] et mie oon heittäny hukkaan miusta miun koulutuksen, eikä ne ymmär-
rä sitä, et miulla on niin cooli se ammatti, että mikset sie tee niitä hommia. 
 
Eräs haastateltava vähätteli omaa ammatillisesta koulutuksesta hankkimaansa tutkintoa 
toteamalla, että se ”ei ollut mitään, koska se oli vaan niinku alemman, koulutuksen, kou-
lutuksen tota”. Hän hankkikin myöhemmin lisää koulutusta ja suoritti opistoasteen tut-
kinnon. Naiset itse vaikuttivat kriittisiltä tutkintojensa arvostusta kohtaan. Ainakaan 
heidän vanhempansa eivät vaikuttaneet vaatineen pidemmälle kouluttautumista: Kun 
kysyin haastateltavilta, onko heitä kannustettu opiskelemaan, vastaukset olivat melko 
monisanaisia. Vastatessaan tähän kysymykseen liki kaikki esittivät saman ajatuksen kuin 
Helmi: ”Näin jälkikäteen: niin ei ole odotettu, että, että niinku pitää mennä korkeakou-
luun. - - Että ihan vaan kun jonku ammatin kun sais.”  
Lasten toivominen, saaminen ja hoitaminen. Työn ja opiskelun lisäksi aikuisen nai-
sen tehtävien joukkoon luetaan tavallisesti, naistapaisen sujuvasti, lasten hoitaminen. 
Lasten hoidon järjestämisestä keskusteltiin haastattelutilanteissa kaikkien äitien kanssa 
joko lyhyesti tai hieman enemmänkin. Päivähoitopaikkojen ohella puhuttiin omista ja 
appivanhemmista, jotka auttavat hoitojärjestelyissä, muiden läheisten muodostamasta 
turvaverkosta sekä muun muassa työvoimatoimiston vaatimuksista järjestää lapselle 
päivähoito, jotta äiti voi olla työnhakijana. Kysyin lapsen hoidon järjestämisestä myös 
Veeralta, yötyötä tekevältä äidiltä, joka on eronnut lapsen isästä. Hänen asuinpaikkakun-
nallaan ei ole saatavilla paikkoja öisin auki olevassa päiväkodissa, joten hän on joutunut 
turvautumaan erilaisiin ”erikoisjärjestelyihin” eron jälkeen. Eron myötä Veeralle on 
muodostunut kaksi arkea: ”mullon tämmönen niinku lapsiarki ja sitten mullon tämmö-
nen villi ja vapaa arki”, hän kertoi. Veeran tarjoama näkymä kahteen erilaiseen arkeen on 
kiinnostava, sillä joissakin haastatteluissa vertailtiin arkisen elämän järjestelyä lapsiper-
heissä, sinkuilla ja lapsettomilla pareilla. Esimerkiksi Paula piti sinkkujen ja lapsiperhei-
den äitien elämää keskenään hyvin erilaisina. Essi kertoi hänen ja puolisonsa eläneen 
”vapaasti” ennen lapsien saamista, kun keskustelimme lapsista ja parisuhteesta aikui-
suuden merkkeinä.   
 
ESSI: - - Mut sillon oli vielä jotenki semmonen niinku [venyttäen tai epäröiden] va-
paa olo, tiiätkö. Semmonen niinkun. Silleen vähän semmosella niinku holtitto-
malla tavalla vapaa olo niinku, et ku ei ollu niinku lapsia sitomassa eikä mitään 
semmosta, niin sit me elettiin vaan toisillemme ja niinku. Silleen, et ”mitä tänään 
tehtäis”. Tavallaan. - - 
 
Veerallakin sanavalinta on juuri “vapaa”. Hänen lapseton arkensa kuulostaa kovin sa-
manlaiselta kuin Essin taaksejäänyt vapaus. 
 
VEERA: Joo, mullon kaks arkee, et mullon tämmönen niinku lapsiarki ja sitten 
mullon tämmönen villi ja vapaa arki. [Naurahtelua.] 
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ERJA: Joo. Onks ne, poikkeaaks ne toisistaan paljonki? 
VEERA: Aika paljon joo, että nyt tällä viikolla esimerkiksi Mikko ei oo mulla. 
Niin sitten tuota. Nukun pitkään ja teen mitä huvittaa ja käyn kaupoilla ja. Sel-
laista. Ja valvon myöhään ja katon elokuvia. Tosin kyllähän tietysti Mikonkin 
kanssa voi valvoo vähän pitempään, mutta ei ihan yhtä pitkään, kun [pieni nau-
rahdus] sen pitää herätä kuitenki lapsen aikasin. Niin sitten, sitten tuota. On, ne 
on erilaisia. [Naurahtaa.] 
 
Auri kertoi haastattelutilanteen kuluessa, kuinka hänen parisuhteensa oli päättynyt. 
Syyksi piirtyi hänen kertomansa perusteella se, etteivät Aurin ja hänen kumppaninsa 
näkemykset yhteisestä tulevaisuudesta olleet kohdanneet. Yksi tekijä oli Aurin toive 
lapsesta tai lapsista. Auri pohdiskeli kehonsa vanhenemista ja toi esille nimenomaan 
naiskehon, niin sanotun biologisen kellon. Aurin puheiden mukaan mieskumppani ei 
ymmärtänyt tilannetta. Pariskuntaa oli yhdistänyt ”aatteen palo” ja he olivat tehneet rinta 
rinnan järjestötyötä. Kun vuodet kuluivat, tulivat Aurin (ja kenties kumppaninkin?) mie-
leen ”aikuishaaveet”. Olimme puhuneet aikuisuuden merkeistä ja olin edellä kerrannut 
Aurin mainitsemia merkkejä mainiten työn ja perheen. Kävimme surulliseksi kääntyneen 
keskustelun, joka kuvastaa hyvin myös haastattelutilanteiden dynamiikkaa. Jopa litte-
roidusta tekstistäkin on nähtävissä, kuinka en aavista keskustelun suuntaa enkä arvaa, 
mitä Aurin mielessä liikkuu. Kun havahduin huomaamaan Aurin surumielisyyden, jätin 
lauseeni kesken hämmentyneenä: 
 
AURI: - - Et koska mä vaan negaatioitten kautta näköjään määritän tätä mun 
omaa nuoruutta. 
ERJA: Niin just [nauruun yhtyen]. 
AURI: Niin. 
ERJA: Mut sä et tunnu olevan mitenkään pahoillaan tästä sun negaation kautta 
määrittelystä, vai? 
AURI: Nnn. No puoliks oon. [Vaikenee ja jää hiljaiseksi.] 
ERJA: Sust on - [Kummastunut naurahdus.] Noo? 
AURI: No siis kyl mä oisin halunnu lapsia ja sit mulla oli mies ja sit me erottiin 
viime syksynä. 
ERJA: Ai. 
AURI: Se ei halunnu mun kans lapsia eikä perhettä. Ja sit mä olin silleen, no en 
mäkään sitte tai sitten me oltiin kasvettu aika paljo erilleen ja – 
ERJA: Mm. 
AURI: Sit me vaan koettin, ettei me jaeta niitä sellasia yhteisiä aikuishaaveita, 
mitkä ehkä nuorena on ollu silleen semmost idealismia ja muuta siis silleen, et 
me ollaan toimittu vaikka - - järjestö[i]ssä yhessä ja  siis se on ollu sellasta niinku 
aatteen paloo, mikä on yhdistäny. Mut sittei niinkun pystytty kasvamaan aikuis- 
tai siis et meijän aikuisuuselämät ei kohdannu tai se aikuiseksi kasvu. Se [käs] 
tarkotti mulle eri asioita mitä sille mun silloselle miehelle merkitti[?].  
 
Aurin selostaman aikuisuuden maailmojen eron voi tulkita myös arkipuheista tutuin 
sanakääntein: kumppani ei halunnut kasvaa aikuiseksi. Aurin ex-kumppanille aikuisuus 
tarkoittaa jotakin muuta kuin Aurille. Lasten hankkiminen vaikuttaisi olevan kertomuk-
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sessa keskeinen tekijä. Halusiko mies jatkaa järjestötyöhön keskittymistä ja Auri oli koke-
nut, että heidän tulisi tehdä muutakin, esimerkiksi perustaa perhe ja antaa aikaa myös 
sille? Aurin kertomasta ei voi millään tapaa vetää sellaista johtopäätöstä, että Auri ajatte-
lisi lasten estävän esimerkiksi vapaaehtoistyön tekemisen, päinvastoin, mutta tässä koh-
den lasten hankkiminen näyttäytyy jostakin syystä [hajonneessa parisuhteessa] ristiriitoja 
herättävänä asiana.  
Hoikkala (1993) totesi omien aineistojensa perusteella joidenkin aikuisten laittavan 
oman elämänsä suorastaan säästöliekille, kun lapset syntyvät. Nuorempana ollaan va-
paampia, kun ei ole lapsia eikä vastuuta tarvitse kantaa muista kuin itsestä. Jotkut hänen 
haastattelemistaan vanhemmista painottivat, kuinka perhe on keskeisellä sijalla ja näin 
ollen nuoruuden vapaudesta luopuminen ei ole oikeastaan edes luopumista vaan elämi-
nen lasten ehdoilla kuuluu luonnostaan aikuisuuteen. (Hoikkala 1993, 77–79.) Edellä 
siteeraamani Veera ei esitä tällaista familistista puhetta ainakaan korostaen vaan päinvas-
toin tuntuu kertovan molemmista arjistaan yhtä myönteisesti. Lapsiarki ja vapaa arki 
vuorottelevat Veeran elämässä viikoittain, mutta useimpien haastattelemieni äitien lap-
siarki on ”pysyvämpää”. Esimerkiksi Ritva hoiti haastatteluhetkellä lapsia kotona. Hänen 
arkinen työnsä koostuu kodin ja lasten hoitamisesta eikä vapaa-aikakaan kuulostanut 
olevan ”villiä arkea”.  
Hoikkalan (1993, 79) pohdinnasta voi lukea, että familistinen puhe on hyväksyttyä ja 
arvostettua. Lasten kotihoitokeskustelussa on myös toinen puoli. Vastauksen aavistaen 
kysyin joiltakin kotona lapsiaan hoitavilta naisilta, arvostetaanko heidän työtään. Tarkoi-
tuksenani oli päästä kiinni naisten pohdintoihin laajemminkin; olin kiinnostunut kuule-
maan esimerkiksi sen, pitävätkö naiset perheen perustamista valintana, joka tehdään tai 
tulee tehdä ja mitä toisessa vaakakupissa on, esimerkiksi työ, vapaus tai jotakin muuta. 
Ritva vastasi kysymykseeni [ensin] arvottavan puheen kautta, kuten olin kysynytkin.  
 
RITVA: Mm. Niin on, rahahan tätä maailmaa pyörittää ja niinkö. Niin. Tosi siis 
se on kyllä tosi isossa osassa ja kyl siinä pitää tietynlainen ajatusmaailma itellä 
olla, että sitä niinku oikeesti viittii jäähä esimerkiks kotiin lasten kanssa, että, et 
varmasti meitä ois paljon enempi, jotka jää kotiin, jos siitä maksettais vähän 
enempi tai, tai jos ei se työ, työelämään kiire ois niin hirvee ja se paine sieltä että 
työelämän puolelta, että jäät kelkasta, jos nyt annat muutaman vuoden lapsilles 
kotona, että. Onhan se semmosta. [Epäselvä lyhyt lause, lapsen äänet peittävät pu-
heen], jos nyt pitäs palata töihin, vaikken oo ollu ku sen kolme vuotta, niin, niin 
se, että muistaako minua siellä kukaan enää, haluaako ne enää minua töihin? Et 
niinku vähän semmonen, että kun minä oon ollu [lainausmerkit kuuluvat äänessä] 
”vaan” kotona. Mä oon hoitanu *lainausmerkit kuuluvat äänessä+ ”vaan” omia lap-
sia ja omaa kotia ja perhettä tässä että. Et arvostetaanko sitä. Ehkä minun alalla 
se on semmonen, että sitä arvostetaan paljon enempi ku jossain muualla. Et kui-
tenki mä oon tehny tavallaan sitä työtä niinku. 
 
Lasten hoitaminen kotona. Haastatteluaineisto kertoo, että lasten hoitaminen kotona on 
valinta, jonka tekeminen vaatii pohdintaa eikä päätöstä ole helppo pitää tai ainakin mo-
net yrittävät horjuttaa äidin kantaa. Muun muassa Essi toi esille, että valintaa pitää perus-
tella ja taustoittaa tuttaville ja sukulaisille. Lasten kasvaessa kyselyt voivat tuntua entistä 
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vaikeammilta. Essin mielestä vielä hieman yli parivuotias lapsi on hyvin pieni ja näin 
nuoren lapsen kohdalla päiväkotiin vieminen herättää hänessä surullisia ja huolestuneita 
ajatuksia. 
 
ERJA: - - Tota sä teet nyt töitä kotona, sä oot hoitovapaalla tällä hetkellä. Miltä 
susta tuntuu, arvostetaanks sitä työtä? 
ESSI: Ei.  
ERJA: Mä vähän arvasin vastauksen. 
ESSI: Niin. Mutta tota niin. Ei sille vaan voi mitään. Että. Mä oon vähän jo niinku 
väsyny siihen, että pitäis niinku koko ajan perustella jotenki ihmisille, että miks 
mä koen että se on niinkun tärkeetä, eikä se oo vaan niinku siitä, et ku mä en 
löyä ehkä töitä tai mua ei huvita tehä jotain, niin siks mä pysyn kotona. Mut et 
onneks, onneks voi niinku valita, [ja] onneks siitä saa ees jotain korvausta. Vä-
hän, että nyt toi nuorimmainen on kaks ja puol vuotta kohta ja menee - - päivä-
kotiin [henkeä sisään vetäen, kauhistellen, naurahtaa lausuman lopulla] ja must tun-
tuu ihan kauheelta laittaa se sinne, niin pieni. Mutta mä tiiän, se on hyvä päivä-
koti, Aatos oli siellä - -  ja ne on ihania ne tädit ja se on leikkiny niitten lasten 
kanssa puistossa jo koko viime talven ja. Et se tuntee ne ja on niinku, tietää sen 
paikan, kun ollaan haettu sieltä ja viety Aatosta, niin se on tuttu paikka ja kaikki 
että. 
 
Essi on väsynyt perustelemaan valintaansa. Äidin jääminen kotiin ei ole itsestään selvää 
ja kuten Paula kuvasi, miehen jääminen kotiin on vielä suuremman ihmetyksen aihe ja 
kysymysten nostattaja. Ryhmäkeskustelutilanteessa Tanja pohti, että juuri valinnanomai-
suus voi lisätä myös mielekkyyden kokemusta. Toisessa kohden keskustelua hän palasi 
jälleen mielekkyyteen ja kertoi, että ei haluakaan nyt kokopäivätyötä kodin ulkopuolella, 
sillä hän kokee lasten hoitamisen kotona (ja osa-aikatyön tekemisen) mielekkäämpänä 
kuin lasten viemisen hoitoon. Hän totesi, että hän voi palvella yhteiskuntaa paremmin 
myöhemmin ja ”maksaa” sitten verorahoillaan saamansa koulutuksen. Alla olevassa 
katkelmassa Tanja mainitsee sitoutumisen päätökseen, mikä ilmaisee taustalla olevan 
jonkinlaista ristiriitaisuutta.  
 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): - - olisin voinut valita toisin, mutta olen valinnut 
näin, niin sillon voi ajatella, että on niinku siihen, tavallaan aikuisuuden sanoin 
myöskin niinku sitoutunu paremmin, jollon sitten voi kokea sitä mielekkyyttä 
siitä ratkasusta paljo paremmin. 
 
Kysyin lasten kotihoidon arvostuksesta paitsi yksilöhaastatteluissa, myös ryhmätilan-
teessa. Tanja toi ryhmässä esille, että arvostus ei näy rahallisesti, mutta arvostusta voi 
hakea ja löytää muualta. Hänen mukaansa arvostukseen on rinnastettavissa vertaistuki, 
”henkinen tuki”. Sellaisilla vanhemmilla, jotka jäävät hoitamaan lapsia kotiin, ”on myös 
semmonen ystäväpiiri ja tuttavapiiri, jotka myös kannustaa sellaseen”, arvioi Tanja. Sa-
maan tapaan puhui omassa yksilöhaastattelussaan Ritva. Vertaistuella Ritva viittaa yh-
distykseen, jonka toiminnassa mukana olemalla hän on saanut vahvistusta omille valin-
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noilleen. Tämän katkelman konteksti liikkuu laajemmin odotuksissa ja paineissa, mutta 
myös juuri työhön palaamisessa. 
 
RITVA: - -  Mie oon löytäny semmosen yhistyksen ku [mainitsee yhdistyksen ni-
men] Y ry. Jossa on niin paljon sama-, samassa tilanteessa olevia, samoja arvoja 
kunnioittavia ihmisiä kun minä, niin minun omakin tämmönen itsetunto näissä 
asioissa on vahvistunu ihan hirveesti.  Ja mä uskallan olla ja tehä niinku minä 
haluan ja jättää kattomatta tai syyllistymättä jostain, että minä en oo töissä. Että 
niinku saan kokee hyvällä omallatunnolla tärkeemmäks sen, et saan olla niinku 
näitten lasten kanssa sen elämän ensimmäiset hetket niinku kotona ja antaa sen 
hyvän pohjan sille elämälle. Et se on hirmu tärkeetä se vertaistuki.  
 
Tukea omalle päätökselle voivat antaa myös tutkimustulokset. 
 
TANJA: Mm, kyl mä ajattelen, että se. Niinku. Se tärkein arvostu[s] täytyy tulla 
ihan sisältä. Että kyllä sitä nyt. Kyl mä ajattelen, et sitä jossakin määrin arvoste-
taanki, mutta että siinä mielessä ei se oikeestaan kauheesti moniakaan auta, että 
kun ei se kuitenkaan välttämättä näy esimerkiks tilipussissa tai jossain, että, että 
kuitenkin yhteiskuntahan [o] valmis maksamaan paljo enemmän siitä hoitopai-
kasta päiväkodissa ku mitä siitä lapsen paikasta kotona, mutta sitten taas niinku 
tavallaan tutkimustulokset ja kaikki tommoset, ku ite kuitenki seuraa sitte sel-
lasia, niin ne kuitenki aina niinku tukee sitä omaa päätöstä. Et se oli  hyvä päätös 
ja mun ei oo mikään tarve sitä niinku heiluttaa sitä sinne eikä tänne. Eihän sitä 
tiiä, että jos-jos niinku et en mä oo mitään niinku lyöny lukkoon, mutta aina 
niinku aina,  kun tulee niinku joku semmonen, et no vois tehä toisin tai muuta, 
niin sitte aina oon kuitenkin uuestaan päätyny tähän. - -  
 
Aistin, että naiset olivat varautuneita vastaamaan kyselyihin, kun puheeksi tuli lasten 
hoitaminen kotona. Tämä havainto hieman hämmästytti minua aluksi, sillä en osannut 
aavistaa, että kotona lapsiaan hoitavat äidit ovat jo lähtökohtaisesti puolustuskannalla, ja 
he kokevat tarvetta perustella valintaansa jopa toiselle naiselle eli minulle haastatteluti-
lanteessa. Oivalsin kuitenkin melko nopeasti, että puolustautumiselle on perusteensa. 
Koti- ja päivähoidon paremmuudesta tai huonommuudesta käydään jatkuvaa keskuste-
lua. Toisaalta pienten lasten äitien työssäkäyntiä pidetään normaalina, mutta yhtä lailla 
voidaan esittää väitteitä, joiden mukaan lasten ja nuorten ongelmat johtuvat äitien ”pois-
saolosta”. (Anttonen 2003, 159, 178.) Kotihoito taas kantaa mukanaan paljon familistisia 
ihanteita, minkä Jallinoja (2006) totesi analysoidessaan Helsingin Sanomien kirjoituksia. 
Kotihoidon hyvyyttä voidaan perustella esimerkiksi kehityspsykologisiin teorioihin ve-
toamalla. Oman sävynsä keskustelulle antaa tieto tai oletus kotiäitiyden vähäisestä arvos-
tuksesta. (Jallinoja 2006, 98–104.) Ristiriitaiset puheet korostuvat esimerkiksi Internetin 
keskustelupalstoilla, ja nämä tekstit voivat tuntua äideistä hyökkääviltä. Samoin suku-
laisten ja tuttavien tiedustelut paluusta työhön aiheuttavat ärtymystä ja tuntuvat ahdis-
tavilta.  
Haastatteluaineistoja analysoidessani, loppuvuonna 2012, uutisoitiin pääministeri Ka-
taisen patistavan kotiäitejä työhön. Tätä seuranneessa netti- ja mielipidekirjoittelussa sekä 
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muissa puheissa kyseltiin, peittääkö lasten hoitaminen työttömyyttä, lorvaileeko kotiäiti 
ja niin edelleen. Ryhmäkeskustelussa muisteltiin julkista keskustelua äitien ”löysäilystä”. 
 
JANNA (ryhmäkeskustelussa): - - joku miespolitiikko sen otti esille - - makse-
taan naisille siitä, että ne s- löysäilee siel kotona. Mie muistan, kun mie luin niit 
vastakirjotuksia siihen, että, et ois niinku yhen päivän niinku parin lapsen kans 
kotona sekkii mies nii. Minkä verran hää löysäilis - -   
 
Esimerkiksi edellä siteeraamassani Essin puheenvuorossa vaan-sana on sijoitettu osoit-
tamaan, että Essi ei ole kotona vain siksi, että hän ei löytäisi töitä tai häntä ei huvittaisi 
työnteko: ”eikä se oo vaan niinku siitä, et ku mä en löyä ehkä töitä tai mua ei huvita tehä 
jotain”. Kuitenkaan kaikille äideille kotiin jääminen ei ole aktiivisesti tehty valinta. Tanja 
mainitsi joidenkin tuttaviensa harmittelevan omaa osaansa kotona lasten kanssa:  
 
TANJA: - - mulla on paljon tuttavia, joilla on kans pieniä lapsia, jotka on osa o 
valinnu toisin ja osa on valinnu tällä tavalla, mutta toiset taas, jokka on valinnu 
ko- niinku kotona olemisen, niin voi olla, että he kuitenkin on tosi tyytymättö-
miä siihen osaansa. Että koska olisivat halunneet vaikka töihin, mutta ehkä töitä 
ei vaikka oo tai, tai että just siellä heijän paikassaan on jotain muuta. - -  
 
Ryhmäkeskustelutilanteessa Silja käytti kotihoitodebatista nimitystä ikuisuuskeskustelu. 
Hän lisäsi, että kyseessä on myös arvokeskustelu. Siljan mukaan muun muassa lehtiteks-
teissä annetaan toisinaan ymmärtää, että kotona lapsia hoitavat kannattavat niin sanotus-
ti pehmeitä arvoja. Silja ei avannut tätä väitettä enempää, ja puheenvuoro siirtyi Jannalle. 
Hän jatkoi esittämällä, että terveydenhuollon alalla työskentelevät ihmiset ovat kertoneet 
hänelle, että taukohuoneissa kahvikuppi kädessä käydyissä keskusteluissa arvostetaan 
lasten hoitamista kotona: ”sillä on äiti kotona, onpa hyvä perhetilanne”. Silja täydensi 
tämän jälkeen kertomaansa kuvaamalla, että esimerkiksi päiväkodeissa saatetaan voivo-
tella, jos hoitoon tuodaan hyvin pieni lapsi, esimerkiksi noin 10 kuukauden ikäinen. 
”Oishan tuo joutanu vielä kotona olla”, kuvasi Silja kyseisiä puheita. Naisten esittämät 
anekdootit ovat yhteneväisiä Anttosen (2003) havaintojen kanssa. Asiantuntija- ja me-
diapuheessa väitetään hänen mukaansa usein, että pienten lasten äitien on hyvä olla 
kotona, jotta lapsi kehittyisi terveesti. (Anttonen 2003, 178.)  
Ryhmäkeskustelussa asetuttiin puolustamaan lasten hoitamista kotona ja äitien va-
linnalle osoitettiin avoimesti tukea. Yksilöhaastatteluissa tuli esille muitakin näkökulmia. 
Äitien itsensäkin toimesta pohdittiin, rapistuuko naisen ammattitaito kotona vietettyjen 
vuosien aikana. Jos nainen on hoitanut lapsia kotona joidenkin vuosien ajan, voi häntä 
pelottaa, osaako hän enää edes tehdä työtään muuttuneessa ympäristössä, uudistuneiden 
laitteiden ja ohjelmistojen kanssa. Ritva tarjosi näihin huoliin yhden näkymän. Varsinai-
sen ”perustyön” Ritva uskoo hallitsevansa, mutta kaikenlaiset oheistoimet tuntuvat 
muuttuvan nopeasti, ”että pysyyks sitä niinku kärryillä, se kuitenki koko ajan kehittyy. 
Kaikki tulee niinku tietokoneet ja kaikki kirjaamiset niinku koneella”. Hän arvioi koke-
vansa mahdollisesti [muita kotiäitejä] vähemmän paineita paluusta työelämään sen 
vuoksi, että kotiäidin työssä on joitakin yhteisiä piirteitä hänen oman ammattinsa kanssa. 
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Ritva mietti, että jos näin ei olisi, saattaisi olla tarpeen opiskella äitiys- ja hoitovapaan 
aikana: ”ees kerrata tai opiskella jotain kotona ollessa, jotain käyä niinku päivityskursseja 
tai jotaki”. Aiemmin esittämässäni lainauksessa Ritva käytti ilmaisua ”jäädä kelkasta” ja 
edeltävässä sitaatissa hän puhui kärryillä pysymisestä.  Haastattelun aikaan Ritva oli 
ollut kotona noin 3,5 vuotta ja suunnitteli jatkavansa hoitovapaata vielä suunnilleen vuo-
den ajan. 
Ryhmäkeskustelussa Janna kertoi naisesta, jota oli painostettu jo työhaastattelussa. 
Nainen oli ollut raskaana ja työnantaja oli tehnyt selväksi, että naisen ei ole suotavaa olla 
pidempään kotona lapsia hoitamassa: ”haluut sie tän viran vai haluut sie olla kolme 
vuotta äitiyslomalla”. Kun nainen oli saanut ensimmäisen lapsensa ja jäänyt hoitovapaal-
le, hän oli huomannut nauttivansa kotona olemisesta. Mielessä olivat kuitenkin olleet 
työnantajan puheet. Naisen tilanne oli ratkennut niin, että perheeseen oli syntynyt toinen 
lapsi ja nainen oli voinut jatkaa lasten hoitamista kotona. Ryhmä kommentoi, että työnan-
taja toimi väärin. Janna myönteli, mutta hän totesi, että tällaisia juttuja kuulee ja paine on 
kova61. Tanja asettui tukemaan Jannaa ja sanoi, että tähänhän ”kaikki pykälät” tähtäävät 
ja esimerkiksi perheelle maksettavien tukien kautta pyritään ohjaamaan naisia takaisin 
työelämään viimeistään kolmen kotona vietetyn vuoden jälkeen. Yhteiskunnan osoitta-
malta reitiltä voi kuitenkin poiketa: ”Ite vaan pitää niinku jotenki miettiä - - mikä aina 
millonki on tärkeintä”. Tanja viittasi tällä esimerkiksi ”minipäivärahaansa”, joka ei ole 
suuri, mutta rahaa tärkeämpää onkin saada olla lasten kanssa. 
Yksilöhaastattelussaan Ritva kertoi, että työelämään palaamista kiirehditään myös 
muiden kuin viranomaisten taholta. Hän mainitsi median ja työkaverit, kun kysyin, mistä 
kiirehtivää viestiä kuulee. 
 
RITVA: - - Varmaan se on se media, mikä on nyk-, nykypäivänä sellanen ja tie-
tysti työkaverit, jotka niinku on samoissa töissä tavallaan, entiset työkaverit ja 
muut, et [tiukalla äänellä+ ”no etkö sie jo tulis”, ”että meilläkin nyt taas tarvittas 
täällä, etkö jo sinä ois se, joka tulisit”. Mut sit kuitenki ku sanot, että ”no en”, et-
tä ”minä oon jäämässä vielä kotiin.” Niin: ”No on se kiva, että jäät vielä kotiin.” 
Että kuitenki niinkun sitten, niin. Se on vähä. Mut jotenki on niinku semmonen, 
tunne, että, et, että niinku ja paljohan on mediassa sitä, että, et naisten pitäs no-
peammin palata työelämään ja tienaamaan tälle valtiolle rahaa ja antamaan it-
sestänsä kaiken. [Naurahtelee hieman.] Että ne niinku jotenkin, emmä tiiä, liittyyks 
tähän elämäntilanteeseen, mut tuntuu, että ne oikein hyppii [naurahtaen] sieltä 
niinku Facebookista tai jostain niinku. Linkitetään tämmösiä. Tietysti ystäväpiiri 
tällä hetkellä koostuu paljon just siitä. Tämmösist lapsiperheistä ja et mitkä asiat 
ne on ne pinnalla olevat asiat [et]. 
 
                                                     
61 Åkerblad (2014) kertoo hieman samanlaisen tarinan omassa tutkimusraportissaan. Kyseinen äiti 
oli kuullut työnantajaltaan, että hänen pitää palata jatkamaan määräaikaista sijaisuuttaan viimeis-
tään silloin, kun lapsi on tietyn ikäinen. Jos äiti ei suostuisi ehtoon, työ annettaisiin toiselle. Tarinan 
loppua ei kerrota yksityiskohtaisesti, mutta Åkerblad kuvaa äitiysloman kärsineen päätöksenteon 
pakottavuudesta. (Åkerblad 2014, 109.) 
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Haastatteluaineiston perusteella näyttää siltä, että kotona lapsia hoitaville äideille avau-
tuu erilaisia mahdollisuuksia tehdä lasten kanssa kaikenlaista, mihin ei olisi aikaa, jos äiti 
olisi työssä (vrt. Vuori 2003, 40–41). Tämä tuo äidin omaan elämään mielekkyyttä, mikä 
on mielestäni luettavissa alla olevasta pitkästä lainauksesta, jonka olen poiminut Essin 
haastattelusta. Samalla kuitenkin luovutaan jostakin, esimerkiksi suuremmista tuloista, 
mutta muutoinkin äiti asettuu poikkiteloin. Tanja tuumasi, että hänen kotona olemisensa 
on ”tosi vastuutonta” ja tarkoitti tällä, että hän toimii vastoin yhteiskunnan odotuksia. 
Hän hoitaa lapsia kotona, vaikka kokeekin, että häntä yritetään ohjata siirtymään kokoai-
katyöhön esimerkiksi erilaisten taloudellisten ohjaustoimien avulla. Myös Essin perhe 
elää vähemmällä rahalla, ja lisäksi Essi vaikuttaisi tuntevan jonkinlaista huolta omasta 
statuksestaan. Hän epäilee, että häntä voidaan pitää taivaanrannanmaalarina, joka elää 
miehensä siivellä. Essin lausumasta voi lukea, että uhattuna on koko aikuisen status. Essi 
painottaa kuitenkin, että hän ylittää tietyn rajan. Kun kyselen tarkemmin, mitä hän tar-
koittaa, hän kertoo roolistaan äitinä ja vaimona. Essin mielestä kotiäidin työ on nykyisin 
jotakin muuta kuin marttyyrin tai kotiorjan tehtävä.  
 
ERJA: Ni, [naurahtaa]. Tota. Mitä sä luulet, onks muitten kolmekymppisten nais-
ten elämä suunnilleen samanlaista ku sun elämä? 
ESSI: Ei. 
ERJA: [Hymyillen] mikä siin on erilaista? 
ESSI: No mä luulen, et varmaan just se, että, mä oon tämmönen. Mieheni siivellä 
eläjä, joka on semmonen taivaanrannanmaalari ja niinku  tavallaan sillä tavalla, 
et kun mä pidän niinku kotona ohjat käsissä ja suunnittelen jutut tai sillä tavalla, 
et mä niinku koen, että mä kuitenki niinku. Teen sen kotihommani niinku hyvin. 
Ja tota niin sitten mä taas aattelen sitä, että jos mä tekisin niinkun kaikki [painot-
taen] muut, että mä niinkun kävisin töissä esimerkiks, niin mul olis sitten paljon 
vähemmän aikaa, että ehkä se olis niinku sit just lapsista pois, koska pyykithän 
on pakko pestä ja ruokaahan on niinku jostakin saatava pöytään. Et ehkä mä sit 
vähemmän kattoisin Muumeja lasten kans kai-, kaikukkain sohvalla tai jotain 
semmosta. Tai järjestäisin eväsretkiä tai mitään sellasta. Että kyllä mä niinku ko-
en, et mullon on jotenki semmonen niinku erityisasema, ei mua haittaa se niin 
paljo, että meillä ei oo niin paljo rahaa, ku se, että mä saan olla sitten kotona 
[?]itten kanssa. Että siinä mielessä mä oon ehkä silleen [hieman epäröiden]  poik-
keus, että, et[tä] varmaan monet niinku on niinku sen kolme vuotta kotona ja sit 
odottaa, että nyt pääsee sitten töihin tai muuta. Mut kun mul ei oo semmosta oi-
kein. Ehkä mä siinä mielessä en oo niinku aikuinen, että  mua ei kiinnosta se 
työelämä ja mä oon niinku vähän vielä semmonen teini-ikänen, joka lusmuilee. 
Tai mä aattelen, että mu-, muitten elämä, emmää niinku aattele oman ikäsiäni 
yhtään enemmän tai vähemmän aikuisiks kun mitä mä oon. Mutta että niillä on 
just se työminä kuitenkin sit kaikilla, et se on pikkusen niinku, menee jo sinne 
niinku sen rajan yläpuolelle. 
ERJA: Aikuisen rajan yläpuolelle? 
ESSI: Kyllä. Että vaikka mä koen, että mä oon aikuinen, sen takia että mulla on 
niinku tämmönen, nyt jo oma niinkun rooli ja status niinku tavallaan tässä yh-
teiskunnassa. 
ERJA: Minkälainen rooli ja status tarkemmin? Äidin rooli, se että sä hoidat - ? 
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ESSI: [Aloittaa jo Erjan kysymyksen taustalle] kyllä niinku, kyllä, äiti ja vaimo plus 
että mä voin tehä sen niin, että mun ei tarvi olla niinkun mikään marttyyri tai 
mikään kotiorja. Että ehkä se on sitä semmosta niinku modernia aikuisuutta. 
Modernia naisen aikuisuutta.  
ERJA: Niin. 
ESSI: Että saa olla kotona ilman, että on niinku semmonen. Niinku tavallaan. 
[Hieman puuskahtaen] kotiäiti. Siis semmonen, joka niinku. Et se on niinku oma 
valinta tavallaan. 
 
Essinkin lausumasta on luettavissa, että myös hän näkee lasten hoitamisen kotona aktii-
visena ja perusteltuna valintana. Ulkopuolisten oletettu arvostelu tulee esille, kun hän 
kertoo olevansa ”taivaanrannanmaalari”, joka ei oikein tiedä, ”mitä elämällään tekis”. 
Essi viittaa selvästi työntekoon tai ehkäpä opiskeluun. Legitiimejä syitä olla pois työelä-
mästä on vain vähän. Nuoren naisen kohdalla opiskelu ja lasten hoitaminen kotona näyt-
täisivät olevan tällaisia, mutta näidenkin osalta käydään neuvottelua62.  Jos aloittaa opin-
not uudelleen, voi ratkaisusta seurata ikäviä huomautuksia; samoin arvostellaan ja arvi-
oidaan lasten kanssa kotona vietetyn ajan pituutta. 
Essin tapauksessa pulmallista on, ettei hän tiedä, mitä ryhtyisi opiskelemaan ja vää-
rän alan opinnot tuntuvat huonolta ratkaisulta. Lapsetkin kasvavat, joten ihmisten esit-
tämät ”no mitä sä meinaat seuraavaks tehä, mitäs nyt sit tän jälkeen?” kysymykset tar-
koittanevat, joko Essillä on työpaikka tiedossa. Hyvällä ihmisellä on korkea työmoraali ja 
kotiin jääminen on jotenkin epäilyttävää. Essi kuitenkin pohtii, että hän elää modernia 
aikuisuutta. Kotiin jääminen ei ole rinnastettavissa enää orjatyöhön eli pakkoon vaan 
kyseessä on valinta.  
Muiden suomalaisnaisten toimet ja tehtävät. Pyysin liki kaikkia haastateltavia miet-
timään, mitä he arvelevat siitä, onko heidän elämänsä tai arkensa samanlaista kuin mui-
den ikäistensä suomalaisten naisten arki. Pääsääntöisesti naiset vastasivat osin myöntä-
västi, mutta löysivät myös eroavaisuuksia. Helmi mietti kavereitaan: ”No osalla on just 
samanlaisia näitä, häät on tulossa ja valmistuminen on käsillä ja. Osalla on kyl jo lapsiaki, 
osalla on koiria [naurahtaa].” Eroja ajateltiin olevan esimerkiksi siinä, kuinka aktiivisesti 
tekee vapaaehtoistyötä tai osallistuu järjestöjen toimintaan, opiskeleeko vielä tai onko 
aloittanut opinnot uudelleen vai onko työssä. Myös lapset ja perhe mainittiin. Paula totesi 
ykskantaan, että sinkkujen ja perheellisten naisten elämät eroavat toisistaan. Siirryimme 
puhumaan tämän jälkeen siitä, kuinka erot näkyvät. Paula näki esimerkiksi vapaa-ajan 
viettämisen olevan erilaista. Sinkut saattavat lähteä matkalle tai teatteriin.  
 
ERJA: - - Minkälaista, sun arki koostuu nyt niinku siitä opiskelusta, sit sä käyt 
töissä, sit perhe. Minkälaista sun arki on? 
PAULA: - - Mut jos ihan sitä ihan perus-perusarkea miettii, ni. Kaheksasta nel-
jään välillä on oikeestaan ollu niinku se työ. Useimmiten perhe on jääny vielä 
nukkumaan, kun minä oon lähteny töihin. Palaan töistä, sit siellä oon kotona, on 
                                                     
62 Toki myös vammat ja erilaiset sairaudet ovat hyväksyttävä syy olla pois työstä. Erityistapaus 
tällaisten joukossa on työuupumus. Siltalan (2004, 278) mukaan ”työuupumus on yksi hyväksyttyjä 
tapoja tunnistaa yksilön jaksamisen rajat”. Työssään uupunut on tehnyt parhaansa ja enemmän. 
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ruuanlaittoa ja kaupassakäyntiä tietysti siinä, koirien kanssa lenkkeilyä, [naurua 
äänessä] Nintendon pelaamista tai jonkun hömppäsarjojen kattomista. Pyykin-
pesua ja astianpesukoneen tyhjentämistä ja. Aika semmosta. Luulen, että useim-
pien suomalaisnaisten arki on pitkälti tämän kuvatun kaltaista. 
ERJA: Se ois ollu mun seuraava kysymys. [Naurua äänessä] mitä sä luulet, et onks 
muitten kolmekymppisten naisten elämä samanlaista kun sun elämä? 
PAULA: Sinkkujen ja meidän perheellisten arjessa on huikea ero. 
ERJA: Onko? 
PAULA: On. Et kyllä niinku sitten taas jos mietin, että [hakee hieman sanoja] ketä 
mullon  niinku sinkkukavereita, jo-, jotka ovat kanssa niinku työelämässä, niin 
kyllä heiän elämään kuuluu paljo enemmän tämmöst teatterissa käyntiä ja vii-
konloppulomia jossain [miettii] - - ja viikon etelänmatkoja ja ehkä tän tyy-, tyyp-
pistä. 
 
Pyrin saamaan Paulan luonnehtimaan, mistä ero sinkku- ja perhearjen välillä lopulta 
johtuu. Aprikoin ääneen, että Paulan kertoman perusteella sinkuilla vaikuttaa olevan 
enemmän rahaa käytössään ja Paula totesi asian olevan näin. He voivat käyttää palkan 
”ihan omaan itseensä”. Paula taas on ”elättäny *omalla] - - palkalla kaks aikuista ja lap-
sen”, kun hänen puolisonsa on ollut kotona hoitamassa lasta. Paula mainitsi kujeillen 
myös sinkkujen liikkumavapauden: 
 
PAULA: Ja siitä mä oon ehkä pikkasen ollu niinku, vaikka mie en oo noin [ni-] 
yleisesti ottaen mitenkään kateellisuuteen taipuvainen ihminen, mutta joskus on 
tuntunu, et hitto! [Nauraa.] Oispa mullakin mahollisuus. Tai ottaa just vaikka jo-
ku äkkilähtö jonnekin tai jotain. [Nauraa.] 
 
Ritva koki, että hänen arkensa ja elämänsä alkaa olla samanlaista kuin hänen ystäviensä 
vasta nyt, sillä muut olivat alkaneet pohtia perheen perustamista myöhemmin kuin hän. 
Nuorena ensimmäisen lapsensa saanut Ritva oli ollut poikkeus kaveripiirin sisällä. Hän 
kertoi, että ”sillon mulla meni kaveriporukat, kaikki ihan uusiks”, kun hänestä tuli äiti. 
Ritvan haastattelusta pilkahtelee näkymiä nuoren äidin elämään, jossa ei esimerkiksi 
vietetty aikaa baareissa63. Lapsen mukanaan tuomasta muutoksesta naisen arkeen kertoo 
myös Veeran kuvaus omasta kahdenlaisesta arjestaan. Hän selitti, miten lapsen kanssa 
vietetty arki poikkeaa arjesta, jota Veera viettää yksin: 
 
VEERA: Mmn. [Vastaa erityisesti tällä kohtaa venytellen ja hitaasti.] Sillon kun lapsi 
on minulla, niinkun sillon on, minun viikko, niin se on aika semmoista tasaista ja 
kaavamaista jotenkin, että samat jutut niinku toistuu päivästä toiseen samanlai-
sina lapsen rytmin säilyttämiseksi, se on silloin tällöin tylsää, mutta sitten taas 
myös osaltaan helppoo. Ja sitten taas kun, Mikko ei oo mulla, niin sitten se on 
vähän vaihtelevampaa, että. Arkeni on aika tavallista, ehkä. 
                                                     
63 Aronsonin (2008) haastattelemat pohjoisamerikkalaiset nuoret äidit kertoivat, kuinka [suunnitte-
lematta+ saatu lapsi muutti ”kaiken”. Eräs nainen kertoo, kuinka tulevaisuudensuunnitelmat meni-
vät uusiksi, toinen kertoo jättäneensä päihteiden käytön taakseen. ”Se tosiaan muutti minut kyp-
semmäksi, sai minut kasvamaan paljon”, ensin mainittu haastateltava kuvaa.  (Aronson 2008, 66.) 
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Järjestön keskustelupiirissä todettiin, että aikuisella on päivärytmi: herätys aamulla, töitä 
kahdeksasta neljään ja sitten kotitöitä ja vapaa-aikaa. Yhteneväisyys Paulan esittelemän 
rutiinin kanssa on ilmeinen. Kikka kuvasi aikuisen arkea kellontarkaksi. Kysyin häneltä, 
millaiselta hänen vanhempiensa arki näytti.  
 
KIKKA: Tasaselta. - - Se oli vähän semmosta, ei oikeen tienny, mitä ne tekee 
niinku töissä, töi[?] Jännä, vähän semmonen vähän niinku. Mut se oli kellon-
tarkka tavallaan sit se elämä sillon oikeestaan ja. Mä tykkäsin. Siitä tai nyt mie 
en mieti, että tykkäsin lapsena, mutta totta kai oli sillonkin, että ääh, kun on 
[naurahtaen] lapsi.  
 
Jatkoin kysymällä, onko Kikan oma ”nuori aikuisuus tai nuori elämänvaihe” osoittautu-
nut erilaiseksi. Kikka vastasi, ettei ”se todellakaan ole samanlaista”. Erilaisuuden selittäjä 
on nimenomaan päivärytmi. 
 
KIKKA: No se on kun ei mulla oo vakiotyötä tällä hetkellä, nyt ku ei harjottelua-
kaan - - . Et se työ aika paljon merkihtee kyllä siinä, siinä tota päivärytmissä. Just 
[se] herääminen ja. No va-, se vaikuttaa niin paljon kaikkeen tosiaanki se työasia, 
että ei voi oikein omaa, omaa elämääsä niinku vähän kaikki ihan, ihan erillä ta-
valla, et voi valvoa, herätä, mihin aikaan haluaa. Ja pitäs ite niinku olla oma itte-
sä näistä menoista ja asioista ja tekemisistä niinku enemmän, vähän [niinku?] pi-
tää vähän kirjaa, että tulis asiat tehtyy tai miten ne tulee tehtyy ja. 
 
Ruuhkavuodet. Työ on keskeinen elementti aikuisen arjessa. Työ ei rajaa ainoastaan 
vapaa-aikaa, kuten useimmiten ajatellaan. Palkkatyö määrittää myös lastenhoitoon ja 
muihin kotitöihin käytettäviä resursseja, niin tunteja kuin voimavaroja. Työ rajaa myös 
kodin ulkopuolella tehtävää vapaaehtoistyötä, harrastuksia ja muita toimia. Tämä seikka 
on itsestäänselvyytensä vuoksi usein näkymätön. Halusin tuoda aiheen keskusteluun 
mukaan, ja kokeilin, herättäisikö käsite ruuhkavuodet pohdintoja naisen monista tehtävis-
tä. Sonja mainitsi monta seikkaa, jotka voivat tehdä samanikäisten naisten arjesta keske-
nään erilaisia. Yhteistä kokemuksille on kuitenkin ruuhkavuosien eläminen, minkä hän 
mainitsi tuoden näin käsitteen mukaan keskusteluun omasta aloitteestaan: 
 
ERJA: Jos sä aattelet semmosia sun kavereita, tuttuja, ylipäätään kolmekymppi-
siä suomalaisia nuorehkoja naisia, ni, mitä sä luulet, onks niitten elämä aika sa-
manlaista kun sun elämä? 
SONJA: No ainakin omassa ystäväpiirissäni suurimmalla osalla samantyyppistä, 
kyllä, mutta tota, no itse asiassa tosi, mutta, mut on siinäkin kyllä vaihtelua, että 
on, on sinkkuystäviä, sitten on näitä useempiki, jotka on niinku kolmannen 
kanssa kotona tässä jo, ja ja-ja. Mut sitten on myös semmosiakin, joitakin sitten, 
jotka on myös päättäny ruveta opiskelemaan yhtäkkiä yllättäen niinkun kaiken 
jälkeen, että sillai, mut keskiverrosti luulisin, että no samantyyppisissä tilanteis-
sa, elämäntilanteissa sillain et se on sellasta niinkun. [Teatraalisesti] niitä kuului-
sia ruuhkavuosia! Niin kyllä, kyllä.  
ERJA: Mitä ne ruuhkavuodet tarkottaa? Sitä et on lapsia- [jää puheen alle] 
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SONJA: Varmaan sitä jatkuvaa kiirettä, että aamulla, kun pitäs olla se kumisaa-
pas jalassa, niin ois pitäny jo mennä ajat sitten ja se ei oo vieläkään jalassa. Se on 
ehkä se konkreettisin, mitä siitä tulee aina mieleen, että: [valittaen+ ”Nyt pitäs ol-
la jo!” 
ERJA: ”Nii ja esseekin piti palauttaa.” 
SONJA: Niin, niin, niin. Kyllä, siinä mielessä, et ehkä se sitä on, on, että.  Mut jo-
tenkin. En tiedä, minä ainakin kotona olon jälkeen halusin sitä elämääni, [hymyil-
len] myös sitä, niitä että on jotain muutakin kun sen lapsen kanssa kotona. 
 
Kytken ruuhkavuosien käsitteen kulttuuriseen, yleisesti jaettuun puhetapaan kaksi-, 
kolmekymmentävuotiaiden naisten arjesta. Muun muassa ilmaisu ”kiireinen lapsiper-
heen arki” on mediateksteistä tuttu. Kiireestä ja vauhdikkaasta arjesta puhutaan niissä 
toistuvasti. Esimerkiksi juuri tätä katkelmaa pohtiessani (12.7.2012) selasin [sattumalta] 
MeNaiset-lehden numeroa 28/2012. Lehden kannessa siteerataan uutisankkuri, juontaja 
Piia Pasasta: ”Arki on aikataulujen setvimistä ja kalenterisulkeisia.” Jutussa Pasanen 
kertoo, että kalenterisulkeisia vietetään kolmen viikon välein, ”yhteinen aika on kortilla” 
ja perhe tarvitsee usein ystävien ja sukulaisten apua lastenhoitoon. Jutun päättää kuvaus 
kesälomahetkestä, jolloin Pasanen huomasi jääneensä toviksi yksin kesämökille. Hän 
valmisti salaatin, ”jota lapset eivät varmasti söisi” ja kaatoi itselleen lasillisen viiniä. Pasa-
selle tuli epätodellinen olo, sillä rauhallinen hetki tuntui niin kummalliselta. Tilanteen 
harvinaisuutta painotetaan vielä kertomalla, että Pasasen piti jopa soittaa kaverilleen ja 
kertoa kokemuksestaan. 
Käsitteen tuttuudesta huolimatta tai pikemminkin juuri sen vuoksi kysyin joissakin 
haastatteluissa, mitä käsite ruuhkavuodet tarkoittaa tai tunteeko haastateltava kyseistä 
termiä. Halusin selvittää kysymykselläni, mitä naiset todella ajattelevat ruuhkavuosista ja 
onko termi heidän mielestään edes todenmukainen. Kikan haastattelussa termiä ei käy-
tetty, mutta Kikka sanoi kokevansa jatkuvaa kiireen tunnetta: ” - - kauheeta, ku aattelee, 
et ei mulla oikeesti mitään oikeestaan ole, mut silti on aina hirvee kiire [naurahtaa] paikas-
ta toiseen!” Janna tunnisti käsitteen, mutta ei halunnut aloittaa siitä keskustelua. Hän 
kuitenkin vitsaili kiireestä: 
 
ERJA: Tunnistaksä sellasta käsitettä ku ruuhkavuodet, koskettaaks se sua? 
JANNA: No en mie osaa sanoo, en oo silleen [nauraen] ku ei täs oo kerenny ajat-
telemaan, et ehkä se varmaan niinku vois ehkä koskettaa, jos sitä kävis mietti-
mään!  
ERJA: [Hymyillen] sä et oo ehtiny pysähtyä tämmösen äärelle. 
JANNA: [Nauraen] nii, nii! 
 
Auri taas avasi ruuhkavuosi-kokemusta hyvinkin monisanaisesti. Hän oli mielestäni 
pohtinut oman elämänsä kiireitä ja selittikin, kuinka hän oli pitänyt termiä hieman outo-
na, kunnes tajusi itse elävänsä ruuhkaista aikaa. Ruuhkaisuus ei liity vain työhön tai 
lastenhoitoon, vaan myös vapaa-aika tarkoittaa aikataulutettua toimintaa. Esimerkiksi 
järjestötyö ja muut vapaa-aikaan liittyvät toimet ja tekemiset tuottavat paineita (Haavisto 
2010, 29, 65). 
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AURI: [Naurua äänessä] joo, mä aina mietin niitä, et mitä ne on ne ruuhkavuodet 
ja sitten, kun mä oon muutaman vuoden eläny niit ruuhkavuosia, niin mä oon 
alkanu tajuta. 
ERJA: [Hymyillen] kerro mullekin. Mitä, mitä se tarkottaa? 
AURI: [Nauraa]. En mä ehkä ke[htaa?]. Tota niin. Se on varmaan just se, kun sä 
pystyt tekemään niin monia juttuja, et ku nuorena ei osaa. Tai ei luoteta tai muu-
ta. Niinku jotain vaik vastuu hommia. Niin, sä oot kuitenki jo sen verran aikui-
nen, että suhun luotetaan ja sä oot ite valmis ottaan vastuuta ja. Mm, sit oot 
myös niinkun. No ainakin mä koen, et on silleen aktivtoitunu yhteiskunnassa, 
että on myös kiinnostunut vaikuttamaan niinku omaan elämään ja sit siihen 
niinku ympäröivään elämään, vähä muittenki elämiin. 
  
Auri jatkoi kuvaamalla, kuinka hän on osallistunut aktiivisesti opiskelijatoimintaan ja 
poliittiseen toimintaan jo pidempään, mutta ruuhkaiseksi tilanne muodostui, kun työ tuli 
osaksi arkea.  
 
AURI: Mä oon esimerkiks ollu tosi paljo jossain vap- järjestöissä. Aktiivisena ja 
aktivoitunut niissä ja tehny sellasta kansalaisvaikuttamista järjestöissä, erilaisis-
sa, niinku  niin opiskelijatoiminnassa kun sit just no politiikassakin. Oon tehny 
sitä jo nuoremp- tai siis aikasempanakin, mutta sitten siitä o[n] tehny ruuhkasen 
se, että kun tuli se työ. Sinne niinkun kolmantena palikkana. Et kun aikasemmin 
kävi vaan opiskelemas ja sit illat oli vapaa-aikaa tehä kaikkee tollasta järjestö- ja 
harrastustöitä ja sit yhtäkkii tai sinne yhtäkkii, noh, tuli kuitenki, työ ja sit ku sä 
teet kaikkee: käyt opiskelee ja sit harrastat ja tai yrität huolehtia jostain kunnos-
taki ja jostain niinku sit teet jotain vapaaehtoistoimintaa ja sitten käyt vielä töis-
sä, niin sitten päivät onki aika ruuhkasia. En mä käsitä, miten sinne joku lapsi 
vielä mahtus. 
ERJA: [Ni], mä meinasin kysyy, et entä ystävät ja parisuhde. 
AURI: [Naurahdellen] niih, niih. Niin, niin. No ne ystävyyssuhteet sit muodostuu 
aika paljo niitten harrastusten kautta ja, ja niitten järjestökuvioitten kautta. 
 
Auri kertoi, että hänen parisuhteensakin oli muodostunut jatkeeksi järjestötyölle. Paris-
kunta oli keskustellut muistioiden laatimisesta ja kinastellut tehdyistä päätöksistä. Jat-
koimme vielä tovin keskustelua siitä, kuinka lapset mahdutetaan tällaiseen kuvioon, 
jossa harrastukset, työ ja vapaaehtoistyö vuorottelevat ja jopa limittyvät tai sekoittuvat 
toisiinsa. Auri esitti myös toisenlaisen näkökulman:  
 
AURI: - - Mut siis tavallaanhan sehän, sekin on niinku aika kiinnostavaa, että, 
kun on ollu näitä ihan hurjia ruuhkavuosia, niin sitten, tavallaan ne lapset näkee 
myös sellasena jonain sellasena, että no sit vois vaan jättää kaiken muun ja sit 
vaan tehä tätä perhejuttuu. Mut en mä usko, et mä tekisin kuitenkaan niin, vaik-
ka se niinkun näyttäytyy nyt sellasena, että se vois olla silleen valintakysymys, 
joko-tai. Todellisuudessa se ei varmaan oo, sit mä [vaa] oisin vaan pahemmassa 
ruuhkassa. 
ERJA: Sit sulla olis ne lapset kainalossa, kun sä menisit sinne kokoukseen. 
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AURI: Joo. Joo. Silleen mun kyllä jotkut ystävät toimii. Hyvinhän se on niinki 
menny. 
 
Tanjan kuvaus työn tekemisen, lasten hoitamisen ja perhe-elämän rytmittämisestä kuvas-
taa juuri vastakkaista elämänmenoa kuin Aurin mainitsema (kuvitteellinen) skenaario, 
jossa lapset nähdään mahdollisuutena jättää kaikki muu ja keskittyä pelkästään perhee-
seen. Tanja tekee osa-aikatyötä ja osallistuu aktiivisesti erilaisten yhteisöjen toimintaan. 
Hän harmitteli, että välillä menoja kerääntyy liikaa. Kiinnostava on myös Tanjan mainin-
ta siitä, kuinka säännöllistä palkkatyötä tekevät ystävät eivät tee vapaaehtoistyötä eivätkä 
kaipaa harrastuksia. 
 
TANJA: - - ja harmillinen niihin, että te-, teinki tuolla tavalla tai lupauduin niin-
kun, mä vielä oon aika. Muutamissa paikoissa siis sillai vapaaehtoishommissa, 
niin sitten tulee aina joskus niinku luvattua vähän liikaa, ja huomaa sitten, että 
no se on vähän kotoa liikaa pois tai, tai että mies joutuu tekemään liikaa tai että 
itellä jää [naurahtaen] yöunet vähän vähälle tai muuta sellasta. Että ilman muuta 
sitä pitää niinku koko ajan harjotella sitä, että no oliko tää oikea ratkasu ja mitä 
teen seuraavalla kerralla, mutta. Että, että tietenkin ne, niille on vähän helpom-
paa, - - saaneet jonkun työpaikan, jossa on niinku työaika määritelty ja sit he te-
kee niinku sen työn ja sit [ne] tietää, et se loppuaika on [niinku] vapaa-aikaa ja 
voi olla kotona. Yleensä niinku jos ystävistä, ajattelee, niin he ei enää niinku mie-
tikään sitä, et[tä] siinä pitäs olla sitte joku harrastus tai vapaaehtostyö tai jotaki 
sellasta tai tällasta. Että sitte  niinku se on jotenki selkeämpi paletti. - - 
 
Tanja kertoi, että perheessä on mietitty jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Tanja arvioi, 
”että voidaan niinku sanoa, että no mieheni on sitä enemmän valittanu, sitä että, että on 
niinku henkisestikin ran-, rankkaa välillä”. Perheen arki tuntuu sujuvan melko jouhevas-
ti, vaikka ajankäyttö on heillä ”yhenlainen ongelma”. Sinkkonen ja Pulkkinen (1996) 
käyttävät tutkimusraportissaan ilmaisua ”paras aikuisikä” viitatakseen ikäkauteen, joka 
sijoittuu noin 36. ikävuoden tienoille. Elämässä on paljon mahdollisuuksia, mutta myös 
velvoitteita. Työuran ohella parisuhde, lapset ja koti vaativat huomiota. (Sinkkonen & 
Pulkkinen 1996, 34.) Haastatteluhetkellä 35-vuotiaan Tanjan elämä kuulostaa kovin sa-
manlaiselta: menoja ja tekemistä on paljon. 
Tanjan ajankäytön pulmista kertoo mielestäni esimerkiksi se, että öisin, lasten nukku-
essa, hän kirjoittaa työhönsä liittyviä papereita. Hän ei ”vain” hoida lapsia kotona, vaan 
tekee [kotona] monenlaista työtä – kuten monet naiset tekevät (Jokinen 2005, 49). Vaike-
uksia perheen päivän sujuvassa etenemisessä on silloin, kun tapahtuu jotakin yllättävää. 
Tanja ja hänen puolisonsa ovat sijoitelleet osa-aikatyönsä niin, että työt ovat pääsääntöi-
sesti perätysten, eivät yhtä aikaa eli jompikumpi puolisoista on yleensä lasten luona. 
Näistä järjestelyistä huolimatta esimerkiksi lapsen vieminen sairaalaan sekoittaa perheen 
arjen kulun ja pakottaa Tanjan ja hänen puolisonsa turvautumaan läheisten apuun. 
Jokisen (2005) mielestä eritoten naisten elämä on tiheää ja rankkaa. Syinä hän mainit-
see työelämän joustavuuden ja jatkuvan oppimisen; työmarkkinat ovat epävarmat ja 
kykyisyyttä täytyy pitää yllä ja kehittää vanhempana ja puolisona. Jokinen pohtii, kuinka 
työn ja perheen raja on hämärä ja kateissa. Jokisen näkemys on, että ”paljon puhuttu 
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perheen ja työn yhteensovittaminen onkin työn ja perheen rajan ja eron ylläpitämistä, 
perhetunteen luomista ja kodin rajojen vahtimista ja suojelua – yleensä liialta työltä”. 
(Jokinen 2005, 159.) 
Totesin Tanjalle, ettei hänen elämänsä vaikuta kovinkaan selkeältä paletilta, jonkalai-
seksi hän luonnehti joidenkin tuttaviensa elämää. Tanja vastasi, että tilanne ei ole ensin-
näkään pysyvästi tällainen, mutta jätti tämän olettamuksen perustelematta ja selventä-
mättä. Sen sijaan hän kertoi ajattelevansa, että kotona tehtävä työ, lasten- ja kodinhoito, ei 
ole henkisesti mitenkään erityisen vaativaa. Hän kaipaa elämäänsä haasteita ja etsii niitä 
muualta. Tanjan näkemyksessä on samanlainen vire kuin edellä siteeraamassani Sonjan 
lausumassa: ”Mut jotenkin. En tiedä, minä ainakin kotona olon jälkeen halusin sitä elä-
määni, [hymyillen] myös sitä, niitä että on jotain muutakin kun sen lapsen kanssa kotona.” 
Aurin esittämä selitys ruuhkavuosille valottaa näitä näkemyksiä. Nuori aikuinen nainen 
pystyy ja osaa, joten kykyjä on käytettävä: 
 
ERJA: - - Toi kuulostaa niinku semmoselta niinku ajanhallintaprojektilta. 
AURI: Mm. Mutta siihen, mut siihen liittyy se, ehkä mä voisin sitä silleen avata, 
että siihen liittyy se minäpystyvyys ja sen niinkun vahvistuminen. Että minä 
osaan asioita ja oikeestaan aika hyvä monissa jutuissa. Mm, niin. Ja on semmosta 
kompetenssia. Tehä, tarttua, pystyy, uskaltaa, rohkeutta, kaikki sellaset asiat. 
Kyllä ne, ne on niinku voimistunu.  
 
ERJA: Aatteleksä, et muittenki suomalaisten nuorten naisten elämä on tollasta, 
mitä sä äsken kuvasit, tota sun ruuhkavuosia? 
AURI: Omm, no se on varmaan valintakysymys, mutta siis kyllä ne ruuhkavuo-
det varmaan tulee eri syistä eri naisille. Että ne. Mutta tuota. Mut kyl mä uskon, 
et ne ruuhkavuodet nimenomaan tarkottaa sitä, että et ku siellä on se halu ra-
kentaa niinku sitä omaa niinkun työminää tai, tai sit sellasta niinku yleensäkin 
sitä, et kuka minä olen ja et mitä ne on ne jutut, mitä mä haluan tehä mun elä-
mässä ja sä sitten ja, ja jos siihen niinku vielä liittyy joku perhe, parisuhde, niin 
sit sen niinku rakentaminen. Et niin. Kyllähän nyt pienet lapset, herrajjesta, ne-
hän vie niinku 24/7. Emmä kyllä tiedä, mitä siinä rakennetaan enää niitten kaa. - 
- 
 
Olen edellä todennut, että haastateltavien puheiden perusteella elämäntapahtumat näyt-
täisivät kasautuvan tiettyihin ikävuosiin, kun ”kaikki” tulisi saavuttaa nopeasti. Arjessa 
tämä näkyy ruuhkana: opiskelun, työn, yhteiskunnallisen toiminnan, parisuhteen, lasten 
ja kodin muodostamassa kokonaisuudessa saavutusten nopea tavoitteleminen tarkoittaa 
päällekkäisyyksiä ja kiirettä. Jo Levinson kumppaneineen (1979) esittää klassikkoteokses-
sa The seasons of a man’s life, että nuoren ihmisen elämä on täynnä vaatimuksia. Jungilai-
sen näkemyksen mukaan nuoren aikuisen elämää rasittavat vielä lapsuuden ristiriidat, 
mutta hän kohtaa myös suuria vaatimuksia perheen, työn ja itseään ympäröivän yhteisön 
suunnalta. Tässä tilanteessa, parikymppisenä, persoonallisuus ei voi kehittyä täyteen 
kukoistukseensa. Jungin ajattelun mukaan tämä on mahdollista vasta 40. ikävuoden 
tienoilla. Omaksi itseksi tulemisen prosessia nimitetään yksilöitymiseksi, individuaatiok-
si. (Levinson, Darrow, Klein, Levinson, & McKee 1979, 4–5; 22–23.) Aurin mainitsema 
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pystyvyyden kokemus ja kysymykset siitä, mitä haluan tehdä ja kuka olen, voidaan ym-
märtää individuaation käsitteen avulla. Ennen tätä keskustelukatkelmaa Auri oli mainin-
nut, että kun ihminen alkaa olla aikuinen, häneen aletaan luottaa ja tehtäviä ja toimia 
alkaa kertyä. Aikuisen halu kantaa vastuuta saa aikaan sen, että nainen todellakin tarttuu 
tarjottuihin tehtäviin. Myönteistä on, että nainen rakentaa näin (työ-)minäänsä, huomaa 
pystyvänsä ja myös muut huomaavat hänen taitonsa. Kääntöpuolena on Tanjan mainit-
sema liiallinen työkuorma.   
Naisen ja miehen aikuisuudet. Yksilöhaastattelutilanteiden loppupuolella pyysin 
useimpia naisia pohtimaan, onko naisen ja miehen aikuisuus erilaista. Jos keskusteluun 
sopi, kysyin lisäksi, onko median erilaisissa esityksissä, teksteissä ja kuvissa, jotain sel-
laista, minkä haastateltava tunnistaa naisen arjeksi tai aikuisuudeksi. Ella viittasi miesten 
ja naisten yhteisiin kokemuksiin ulkonäköpaineiden ja muiden huolten keskellä. Hän 
arveli, että miehillä on ”ihan samat huolet kun meillä”. 
 
ERJA: Mä lopuks kysyn, että onks sun mielestä naisen aikuisuus erilaista kun 
miehen aikuisuus, noin niinkun elämänvaiheena? 
ELLA: En usko. Miusta tuntuu, et niillon ihan samat huolet kun meillä. Se on 
ehkä sitä rahaa ja ulkonäköö. [Hymähtelyä.] Niin, miusta me ollaan aika samassa 
siis silleen [hitaasti] tilanteessa. En mie osaa kuvitella, et siinä nyt ois niinku 
kauheesti. Ehkä jotkut miehet sitten saattaa ottaa semmosii, että. Jotain erityisiä 
miehisiä paineita, niinku naiset ottaa jotain naisellisia just tyyliin, että miksi en 
ole vielä synnyttänyt ensimmäistä lastani tai jotain muuta. Ja miehillä sit saattaa 
olla vaikka johonki tienaamiseen liittyviä tai johonkin menestymiseen. Mut mie 
kyllä uskon, että siis tosi samanlainen ajattelutapa. Ja se arki. 
 
Haastatteluaineisto kertoo naisen tehtävien moninaisuudesta. Näen naisten jakavan ai-
kaansa ja jaksamistaan monien eri tehtävien kesken sekä kodin piirin ulkopuolella että 
perhe-elämässä. Voi sanoa, että (ihanne-)naisen (ihanne-)elämä näyttää tiiviiltä ja täydel-
tä. Aikuisuuden näkökulmasta työ on erityisellä tavalla merkityksellistä, sillä työelämään 
siirtyminen on merkittävä askel kohti aikuisuutta. Opiskeleminen liittyy nuoruuteen, 
mutta uuden oppiminen ei pääty aikuisuudessa. Elinikäisen oppimisen ideaali on 
useimmille haastattelemilleni naisille tuttu ihanne. Opiskelu ei ole vain ikävä velvolli-
suus, vaan se pitää mielen virkeänä. Näiden toimien ohella nainen myös hoitaa kotiaan ja 
ulkonäköään. Hänellä on erilaisia harrastuksia, joista jotkin saattavat olla enemmänkin 
vapaaehtoistyötä kuin leppoisaa vapaa-ajan viettoa. Aktiivisen ja ajattelevan kansalaisen 
rooli tulee esille myös aikuisen ajatusmaailmaa kuvailevissa lausumissa, joita käsittelen 
seuraavaksi. 
  
5.1.4 Aikuisen ajatusmaailma 
Aikuisen ajatusmaailma -kerrostuma sisältää sellaisia teemoja, jotka kuvaavat naisen kas-
vua aikuiseksi. Aikuistunut nainen on henkisesti kypsynyt, vastuuta kantava ja muut 
huomioiva. Tämä tarkoittaa myös monien eettisten kysymysten pohdiskelua. Taulukossa 
8 on esitetty, millaisista teemoista kerrostuma koostuu. 
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aikuisuus: henkinen kasvu, kypsyys 
aikuisuus: vastuu (aikuisen piirteenä), muista huolehtiminen 
Aikuisuuden merkkipaalut merkkipaalut: kotoa muutto, oma koti 
Raha raha: tukijärjestelmien varassa eläminen 
Lapset lapset: olla ”aikuinen lapselle” 
Oman tien kulkeminen 
oman tien kulkeminen: omat toiveet vs. muiden neuvot,  
odotusten ohittaminen 
Sinnikkyys sinnikkyys: sitkeys, tyytyväisyys/tyytyminen, tunteilun kritiikki 
Suorittaminen suorittaminen: itsensä syyttely, syyllisyyden tunteet 
Mies 
mies: miehille sallitaan enemmän, 
miehet sallivat itselleen enemmän 
Huolet 
huolet: eko-huolet 
huolet: huoli lasten ja muiden läheisten  
hyvinvoinnista, äkilliset kriisit perhepiirissä 
 
 
Eritoten ajatusmaailma-kerrostuman muodostaminen osoitti, kuinka aineiston analyytti-
nen käsittely – tässä teemoittelu – pelkistää aineistoa. Tämä on toki analyysin tarkoitus-
kin, mutta samalla elävän aineiston limittäiset ja toisiinsa kietoutuvat pohdinnat ”latistu-
vat”. Esimerkiksi oma koti on fyysinen tila, mutta paljon muutakin; lapsen saaminen 
perheeseen tarkoittaa pohdintaa hoivavastuusta ja perheen sisäisestä työnjaosta sekä 
muokkaa samalla kokemusta omasta itsestä.  
Vanhempien kodista muuttaminen ja oma koti. Jo ennen haastatteluaineiston keruu-
ta aavistin, että vanhempien taloudesta omilleen muuttaminen on helppo muistaa ja 
mainita, kun pyydetään miettimään nuoruuden ja aikuisuuden rajaa. Monet naiset mai-
nitsivatkin omilleen muuttamisen, mutta eivät aivan kaikki. Sijoitin kotoa muuttamista 
koskevat muistot ja pohdinnat aikuisen ajatusmaailma -kerrostumaan kuuluviksi. Muutto 
sinällään on hyvin konkreettinen tapahtuma, mutta tarkastelen muuttamista eritoten 
”henkisempänä” kokemuksena nuoruuden ja aikuisuuden välimaastossa. Vastaavasti 
sijoitin jo teemoitteluvaiheessa omaa kotia ja sen sisustamista koskevat lausumat aikui-
suuden konkreettisiin merkkeihin. Samaan joukkoon sijoitin myös pohdinnat rahasta. Oman 
talouden hoitaminen kytkeytyy kuitenkin luonnollisesti lapsuudenkodista muuttami-
seen, kun nuori ryhtyy pohtimaan taloudenpitoaan tai joutuu jopa täysin omien tulojensa 
varaan (Holdsworth & Morgan 2005, 90–95). Tällaisesta kertoi esimerkiksi Paula: ”kotoo 
mie en oo saanu - - tavaraa enkä rahaa”. 
Haastateltavien kertomuksissa muuttaminen omaan asuntoon siirsi vastuun arjesta 
nuoren aikuisen omille harteille. Näkemys on tuttu sekä tieteellisessä että arkisessa mie-
lessä (ks. esimerkiksi Holdsworth & Morgan 2005, erit. 92). Kuten Sonja totesi, ”siinä 
niinkun sitten tuli se, semmosen oman pärjäämisen opettelu siinä jokapäiväsessä arjessa”. 
Lapsi ja nuori ovat riippuvaisia vanhemmistaan, mutta aikuinen pärjää omillaan. Todelli-
suudessa muutto pois kotoa ei tarkoita välttämättä täysin yksin jäämistä. Esimerkiksi 
eräs haastateltavista kuvasi, että hän oli voinut aina luottaa vanhempiensa taloudelliseen 
tukeen ja toinen kertoi muuttaneensa yhdessä kavereidensa kanssa samaan soluun. Kui-
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tenkin opiskelupaikkakunnalle muutto oli jännittävä tapahtuma. Sekä Essi että Meri 
käyttivät sanaa pelottava, kun puhuivat muutosta pois lapsuudenkodista:   
 
ERJA: Mut että onks jotain semmosta merkkipaalua, jo menny, josta sä oisit aa-
tellut, että hei, onks tää nyt sitä, että mä alan olla sellanen nuori aikuinen? 
MERI: No ehkä kaks tulee mieleen. Semmosta, en mä nyt tiedä [epäröi]. Joo, kyl 
ne nyt jollain tavalla liitty siihen aikuisuuteen. No ensimmäinen oli se, kun muu-
tin siis sieltä pikkupaikkakunnalta tänne opiskelemaan, niin se oli semmonen 
ensimmäinen. Ja se oli siis suoraan, että muutin lapsuudenkodista tänne ja tässä 
on vielä aika paljon tätä etäisyyttä. Siis sinne [mainitsee paikkakunnan] P:lle on 
täältä viitisensataa kilometriä, eli se oli niinku silleen, et mä en tuntenu täältä ke-
tään ja mulla oli pelkästään opiskelupaikka ja kolmen hengen solu, josta mä en 
tuntenu ketään. Ja sitten, että ”koitapa pärjätä, heippa”.   
ERJA: [Naurahtaen] joo. 
MERI: Niin siinä tuli vähän semmonen, että pitäsköhän tässä olla jotenki niinku 
aikuinen, ja nyt yrittää sitten pärjätä täällä. Koska siihen asti kuitenki se oli ollu 
niinku aika erilaista se siellä lapsuudenkodissa asuminen.  
ERJA: Aivan.  
MERI: Ja samaan aikaan se oli niinku tietysti et se oli niinku vapauttavaa ja pe-
lottavaa samaan aikaan muuttaa niinku pois kotoo ja muutti kauas pois kotoa. Et 
se oli niinku siinä oli niinku molemmat puolet. 
 
Naiset vaikuttivat pärjänneen hyvin uudessa tilanteessa. Sonjan kanssa kävimme vuoro-
puhelua siitä, kuinka kotoa muuttaneen viisi–kuusitoistavuotiaan arki sujui ja ”et siitä-
hän se lähti sujumaan sitte”. Tulkitsen naisten kokeneen niin, että sujuminen ja asioiden 
hoituminen synnyttivät kokemuksen pärjäämisestä. Essin äiti oli jutellut hänelle puheli-
messa, että tytär voisi palata kotiin milloin vain tahtoo. 
 
ESSI: - - Ja sit se oli hirveen hauskaa, et sitte äiti soitti joka viikko, et voisinko mä 
muuttaa jo [naurua äänessä] takasin kotiin. [Nauraa.] Et sitten pysty niinku nau-
ramaan vaan ja tietämään niinku, et jos haluiski muuttaa, niin se ei olis niinku sit 
semmonen mikään katastrofi, vaan [pari epäselvää sanaa] siellä sit oltas onnellisia, 
[naurua äänessä] että se tulee takasin kotiin. Et hirveen hyvin se meni kaikki. 
  
Kotoa pois muuttavalle nuorelle aukeaa vapaus, kuten Meri kuvasi. Hän myös muistutti 
vastuusta, joka näkyy esimerkiksi säntillisenä vuokranmaksuna: ”Niin sit ehkä nuori 
aikuinen, niin kuitenkin elää jo omillaan ja se on sen omalla vastuulla, jos vaikka vuokrat 
jää maksamatta ja lentää sitten pihalle vuokrakämpästä.” Useampi haastateltava puhui 
samaan tapaan. Vastuun ja aikuisuuden välinen yhteys löytyi omasta taloudesta huoleh-
timisesta: 
 
ERJA: Liittyyks aikuisuuteen ikä? Liittyyks siihen ikävuodet oikeestaan? 
KIKKA: Loppupeleissä se on varmaan henkinen tila. Kyl se loppupeleissä var-
maan on, et ehkä mie olen sit kuitenki sillon jo enne. Tai siis sillon niinku. Kun 
muutti pois jo kotoo, niin sillon jo [hakee hieman sanoja] joutunu pakko aikuistu-
maan, ja nyt sitten. Ah. Sit mie vaan aattelen aikuisuudella vain just sitten näitä 
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tiettyjä  asioita, mitä pitäs saavuttaa, vaikka se ei ois aikuistumista o-, aikuistu-
mista ole, että lähinnä se on varmaan se vastuunotto, mitä joutu tekemään jo sil-
lon nuorempana. Et se on ollu sitä, sitä on tehny jo ennen ku on täyttäny kahek-
santoista. 
 
ERJA: - - Onks se, tuleeks se just niitten ulkosten merkkien kautta, se oma koke-
mus siitä? 
PAULA: Mm. On se myös semmosta. Sisäistä [venyttäen] vastuuntu-, tuntoa. 
Mut mä koen olen, olleeni aikuinen jo aika kauan, että. Että-että. 
ERJA: Osaaksä sanoa, että olikse joku ikävuosi vai olikse joku äitiys tai joku? 
PAULA: Hirmu hyvä kysymys. Ähm. [Miettii hetken vaiti.] En mä osaa sa-! Ei 
varmaan mitään semmosta yksittäistä käänteentekevää. Sellasta oo ollu. Mutta 
mä oon muuttanu jo kuustoistavuotiaana niinku vanhempien luota pois. Niin 
varmaan sitä myötenkin ollu vaan niinku pakko ottaa sitten vastuuta elämä-, 
om-, siitä omasta elämästä ja. 
 
Taloudellisten tukien varassa eläminen. Taloudellinen riippumattomuus on keskeinen 
tekijä, kun nuori aikuinen määrittelee itsenäisyyttään ja rakentaa omaa vapauttaan. Oma 
taloudenpito on paljon muutakin kuin konkreettista rahaa. Laskujen maksaminen omilla 
rahoilla on osa vastuun kantamista eli merkki moraalisesta aikuistumisesta ja juridisten 
velvoitteiden hoitamisesta. Nuoren aikuisen taloudellinen itsenäistyminen ei ole myös-
kään pelkästään mikrotason asia, vaan taloudellinen riippumattomuus on kytköksissä 
vallitsevaan työllisyystilanteeseen ja valtion tukipolitiikkaan. (Holdsworth & Morgan 
2005, 15–16, 91–93.) 
Haastattelemani naiset mainitsivat taloudellisen riippumattomuuden ja omat rahat 
aikuisuuteen kuuluvina asioina. Havainto on yhteneväinen esimerkiksi Nuorisobaromet-
rin tulosten kanssa: useampi kuin kaksi kolmesta 15–29-vuotiaasta nuoresta vastasi ai-
kuisen olevan henkilö, joka pystyy elättämään itsensä (Myllyniemi 2009, 138). Essi ja 
Jenni toivat esille kysymyksen siitä, onko erilaisten tukien varassa elävä ihminen aikui-
nen vai ei (ks. Myllyniemi 2009, 138–141). He miettivät, millainen on ihminen, joka ei 
tartu toimeen ja tee omalle elämälleen jotakin, toisin sanoen ryhdy hankkimaan toimeen-
tuloa. 
 
ERJA: Joo. Tunnistaaks aikuisen jostain muusta, jostain semmosist ulkosista 
merkeistä vaikka tai jostain? 
ESSI: Emmä oikein usko. Tai siis. Ää. Ku se aikuisuus on justiin sellanen. Et se ei 
voi olla siitä iästä kii, kiinni. Et mun mielestä esimerkiks meiän äiti ei oo tuntunu 
aikuiselta oikeestaan, [nauraen] kun ihan joissakin tietyissä asioissa. Mutta. Niin, 
emmä tiiä. Et voihan olla ja onhan siis sellasia ihmisiä, jotka on siis ihan hunnin-
golla ja muuta, niin sit mä aattelen, että, et voisko ne olla vähän niinku enem-
män aikuisia. Että voisko joku neljäkymppinen alkoholisti nyt ottaa itteesä nis-
kasta kiinni ja ruveta niinku aikuistumaan pikkuhiljaa, et ei voi enää tuolla 
mennä nahkaliivi päällä ja örveltää, että pitäs olla jo vähän aikuisempi. Niinku 
sillä tavalla, että. 
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ERJA: - - Et, et mietit äsken ääneen, et onko kukaan koskaan määritelly aikui-
suutta, niin kyllä kai aikuisuuteen liitetään semmonen materiaalinen riippumat-
tomuus tai tämmöne. [Jenni ehtii aloittaa puhumisen ennen kysymyksen esittämistä.] 
Ooksä samaa mieltä? 
JENNI: Mutta, mut sitte, no mut hei, sitte, no tä-, tää meijän yhteiskunta on niin 
tää on niin haitarilleen rakentunu - 
ERJA:  [Naurahtaa.] 
JENNI: No siis hyvinvointiyhteiskunta. Et jos aattelee, et joku ihminen mikä on 
nyt niinku vaikka viiskymppinen, ja se elää vaikka täysin meiän tukijärjestelmi-
en varassa, no voiks siitä nyt sanoo, [hymähtäen] että se ei oo aikuinen? Viis-
kymppinen ihminen. Ja sillei oo minkään näköstä, niinku,  minkäänlaisia talou-
dellisia velvotteita tai ei, ei-ei huolehdi tavallaan asioistaan, niin [naurahdus] 
pakkohan siitä on sanoo, et, että kyllähän se luokitellaan kaikissa, kaikissa mitta-
reissa varmasti sen ikänen ihminen iän perusteella aikuiseks. 
 
Osa haastateltavista toi esille, että aikuinenkin voi asioida esimerkiksi Kelan kanssa. 
Ryhmäkeskustelussa Tanja päätyi esittämään, että tukien varassa elävä on aikuinen, 
mikäli hän pystyy huolehtimaan elannostaan – siis vaikka tukien turvin, mutta ratkaise-
vaa on itsensä elättäminen omin neuvoin.64 Rahan merkityksestä aikuisuudessa puhuttiin 
eri näkökulmista, muun muassa vastuullisen kuluttamisen ja aikuisuuden merkkien 
ostamisen kautta, ja jo itsessään ”omia rahoja” pidettiin aikuisuuden merkkinä. Aikuinen 
on Ellan sanoilla ilmaistuna ”niinkun yksin oman taloutesa kanssa”. Velkojen vuoksi 
vaikeuksiin ajautuminen tai rahan lainaaminen vaikkapa vanhemmilta eivät taas oikein 
sovi aikuiselle, Tanja pohti. Silja täydensi hetkeä myöhemmin, että esimerkiksi kohtuuton 
kulutusluottojen käyttö ei kerro aikuisuudesta, sillä yli varojen eläminen ei ole vastuullis-
ta.  
Ryhmäkeskustelutilanteessa Tanja kuvasi: ”Pystyy jotenki elättämään ittesä, oli se sit-
te, pienet menot tai suuret tulot tai mitä tahansa, ni. Must se on ihan ok. Perustelen tätä 
itselleni myös.” Ryhmä yhtyi lämminhenkiseen nauruun Tanjan kanssa, ja oli helppo 
aistia, että ryhmä tunnisti, mistä Tanja puhuu. Tanja selitti, että hän pärjää nykyisillä 
tuloillaan, joten hän ei ajattele, että hänen tulisi tehdä enemmän töitä. Pohdiskelu liittyi 
ajatukseen aikuisesta, joka tekee työtä ja elättää itsensä työllään. Edellä Silja oli maininnut 
ohimennen toimistotyöajan ja kenties Tanja kommentoi, että täyspäiväinenkään työ ei ole 
aikuisuuden poikkeukseton ehto, tärkeämpää on hankkia sen verran rahaa, että voi elät-
tää itsensä. 
Vastuu ja muista huolehtiminen. Haastatteluaineistossa mainitaan vastuu aikuisuu-
den merkkinä aivan kirjaimellisestikin, mutta vastuun kantamisesta puhuttiin myös 
laveammin, esimerkiksi siten, että aikuinen huolehtii omista asioistaan sekä kenties lisäk-
si myös läheisistä ihmisistä, muun muassa perheestään. Eräs haastateltava lähetti haastat-
telun jälkeen sähköpostiviestin, jossa hän kirjoitti:  
 
                                                     
64 Kysymyksen esittää myös Nikander (1999, 32), joka miettii työn käyttämistä aikuisuuden kriteeri-
nä: ”Onko suoraan koulunpenkiltä pitkäaikaistyöttömäksi joutunut nuori perinteisessä mielessä 
aikuinen joutuessaan yhä tukeutumaan paitsi yhteiskunnan myös vanhempiensa tukeen?” 
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Haastattelun jälkeenkin olen vielä miettinyt sitä aikuisuutta ja ajattelin, että 
määrittelisin aikuisen ihmiseksi, joka osaa tehdä vastuullisia valintoja, huomioi-
da muut ihmiset ja ympäristönsä sekä yhteiskunnalliset velvoitteensa päätöksis-
sään ja toiminnassaan. Ihminen voi olla vaikka 60-vuotias, mutta on epäkypsä ja 
jollain tavalla jäänyt lapsen tai murkun tasolle edellä viitattujen asioiden osalta. 
Toisaalta taas on nuoria, jotka toimivat hyvinkin kypsällä tavalla ja aikuismai-
sesti jo yläkouluiässä65. 
 
Oman talouden ohella työelämä liitettiin yhteen vastuun kanssa. Aiemmin siteerasin 
muun muassa Siljaa ja Sonjaa, jotka kertoivat kantaneensa työtehtävissään vastuuta muis-
ta ihmisistä hoivaten ja ohjaten heitä. Työtehtäviin voi liittyä vastuuta myös esimerkiksi 
anniskeluoikeuksien tai rahan käsittelemisen kautta. Kuten edellä mainitsin, Helmin 
eräällä työpaikalla ei toimittu aina esimerkiksi työehtosopimusten mukaan. Helmi ei 
ollut hyväksynyt rikkeitä, joten hän oli huomautellut itseään kokeneemmille ja korke-
ammissa asemissa oleville henkilöille virheistä. 
 
HELMI: - - Mun mielestä kaikissa asioissa ei ehkä ihan menny ihan työehtoso-
pimusten tai lain kirjaimien mukaan, ja tälleen, et tavallaan vähän blokkasin jo 
niitä sellasia, et mitä se meinas tehä. Että sillai. Mut sit toisaalta se. Sen takia se 
todennäkösesti mut ylensikin, koska siinä ku tosiaan perustettiin se niinku [mai-
nitsee yksikön] - -, niin se, niillä alko tavallaan työt viikko ennen kun se avattiin. 
Ja sitten mä olin siin vaiheessa ja mä huomautin kaikist niinku epäkohdista, et 
”pitäskö tää hoitaa vaikka näin” ja niinku olin siin niinku kehittämässä ja pu-
humassa ja näin. Ja tavallaan se sit myös arvosti sitä, mitä mä sanoin. Että, et se 
niinku kuunteli mua. Et jos joku muu ois menny sanomaan, niin se ei ois välttä-
mättä niin niinku ottanu kuuleviin korviinsa, mutku mä olin niinku sit taas, en 
valittanu turhasta, vaan kerroin, et, et voisko tän tehä paremmin näin tai taval-
laan näin, että. [Hiljaa lyhyen hetken, jatkaa hiljaisemmalla äänellä.] Et en tiä, se 
kuunteli kuitenkin. Ja en lähteny sieltä sit mitenkään sukset ristissä pois että. 
 
Yleisemminkin vastuu ja työ nivoutuvat toisiinsa, kuten Auri mainitsee:  
 
AURI: - - No, työn kautta kyl se vastuu tulee. On tietysti vastuu myös niinku it-
telleen, mutta sitte ku oot töissä niin sä oot vastuussa myös muille sun tekemi-
sistä [koska] sä et voi vaan ite päättää, [et] mitä sä haluut tehä. 
 
Auri tarkoittaa, että työssä toimitaan yhteisten pelisääntöjen mukaan ja tehdään, mitä on 
sovittu. Auri jatkoi kuvailemalla, kuinka aikuinen ei toimi muutenkaan hetken mielijoh-
teiden viemänä vaan harkitsee tekojaan nuorta enemmän. Essin esimerkki oli hyvin sa-
manlainen. 
 
AURI: Niin. Et asioita tai ja kaikkee päätöksiä ja muita niin niitä miettii ehkä vä-
hän isomman kokonaisuuden kautta kun vaan sellasen niinku hetken mielijoh-
                                                     
65 Ks. Hoikkalan (1993, 240–243) esittämät aikuisuuden tulkinnat, joista eräs on nuoreen liitetty 
positiivinen ominaisuus ”aikuismainen”, esimerkiksi aikuismainen käytös.  
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teen kautta. Emmä tiiä sit, onks se sit hyvä vai huono asia, mutta se, sen muu-
toksen mä oon itessään huomannu. Ei oo ehkä ihan niin spontaani. Toisaalta on 
paljon rohkeempi tai siis että, et voi niinku. Että päättää vaikka, et nyt haluun 
lähtee johonkin matkalle, niin uskallan lähteä matkalle. Jos on niinku sellanen, 
mut et sitä suunnittelee ehkä vähän enemmän, että noo, mä en niinku vaan ka-
toa ja sano vaan: ”Heippa, nyt menin!” vaan että hoitaa sen asian silleen kuitenki 
hyvin. Se menee siihen vastuunottoon. 
 
ESSI: [Naurahtaa.] Kyl mä luulen, että sen aikuisen tunnistaa ehkä siitä sellasesta. 
Että käsittää sen koko vastuun. Niinku että voi niinku lähtee ex tempore reissul-
le johonki, mutta tajuaa myöski sen, että seuraavalla viikolla on pakko ostaa 
vaippoja ja lääkkeitä ja ruokaa ja, niin että jos ne asiat ei oo kunnossa, niin sit se 
pitää niinku unohtaa se juttu. Ehkä sitä mä aattelen niinku semmosena aikuisuu-
tena sitä vastuuntuntoa. 
  
Molemmat kertovat, että myös aikuinen voi tehdä nopeitakin ratkaisuja. Aikuisella saat-
taa olla myös enemmän rohkeutta ja uskallusta. Helmi kertoi iän myötä kertyvästä va-
kuuttavuudesta: itsekin alkaa uskoa omaan asiantuntijuuteensa. Helmi on aiemmin työs-
kennellyt esihenkilönä ja on haastatteluhetkellä mukana järjestötyössä vapaaehtoisena. 
 
HELMI: - - Että, et sit sellasissa, niinku et vaikka mä olin kuinka teini siellä luki-
ossakin, niin tavallaan mä sielläkin niinkun otin sellasia niinku otin vastuuta ja 
tavallaan sillai niinku menin kohti aikuistumista, tein päätöksiä, että lähenpä 
toiselle puolelle Suomea - - . Ja semmoset niinku, ehkä sellaset niinku ihmissuh-
deasioissa oon huomannu, et[tä] oon aikuinen. Niin, kyl se varmaan oli siel töis-
säkin. Koska just piti ottaa vastuuta ja sit niinkun, niinkun. Niin. Et just sellaset 
niinku, et ku pitää niinku lainsäädännön kanssa pelata, että, et sielläki oli esi-
merkiks anniskeluu ja sit sitä piti valvoa ja niinkun. Ja sit ehkä sellanen, et sit ku 
oli vastuus tai oli esimiehenä tai esimiesnaisena, niin et sit tavallaan, kun piti 
tehdä niit itsenäisii päätöksiä, et okei nyt on kaaos täällä, tehdään näin. - -  mä 
oon ollu nyt tota, [erään yhteisön] - - J:n hallituksessa, niin must tuntuu, et mä oon 
niinku tänä vuonna kasvanu jotenki [naurahtaen] asiantuntijuudessa, voisko sa-
noo näin. - - siellä niinku keskustellu ihmisten kanssa, sit kun on huomannu, mä 
keskustelen, et, et hitsi, että mun suustahan tulee ihan fiksuja juttuja, et, et mä-
hän oon oikeesti pohtinu näitä. Kun aikasemmin on ajatellut, että, no, et noi - - 
jotka on - - vanhempia ja viisaampia, ni, nyt sit huomaa, et, et hitsi, et mähän 
oon nyt toi aikuinen ja noihan on noit - - . Että, et nehän kuunteleekin mua ja 
mun näkökulmia, et noihan kattoo, et määhän oon tosi kalkkis. - - 
 
Kriisit ja muista ihmisistä huolehtiminen nousivat esille haastatteluissa muun muassa 
kysyessäni näkeekö haastateltava joitakin huolia tai murheita, jotka voisivat varjostaa 
hänen tulevaisuuttaan. Kysyin tällaisista uhkakuvista myös yleisemmällä tasolla, esimer-
kiksi tiedustelemalla, mistä haastateltava olettaa ikäistensä suomalaisnaisten olevan 
huolissaan. Mainituiksi tulivat huoli läheisistä ja heidän hyvinvoinnistaan sekä erilaiset 
äkilliset kriisitilanteet, mutta myös huoli ympäristöstä ja sen tuhoutumisesta. Lisäksi 
mainittiin jo aiemmin käsiteltyjä kysymyksiä muun muassa työllistymisestä ja ulkonäkö-
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paineista. Huolenaiheet ovat pääosin samanlaisia kuin Sinkkosen ja Pulkkisen (1996) 
toteamat pelot. Heidän analysoimassaan laajassa aineistossa 36-vuotiaat naiset ja miehet 
pelkäsivät eniten sairastumista, ympäristön saastumista ja taloudellisia vaikeuksia. Myös 
sotaa ja ihmissuhdevaikeuksia pelättiin. (Sinkkonen & Pulkkinen 1996, 28–29.) Omassa 
aineistossani sotaa ei mainittu ainakaan suoraan eikä myöskään ihmissuhdevaikeuksia. 
Terveydestä ja läheisten hyvinvoinnista oltiin sitä vastoin huolestuneita. Esimerkiksi 
Paula nimesi sairastumisen ja läheisten kuoleman ”isoina” asioina, itse asiassa niin isoina, 
ettei niitä halua juuri ajatellakaan. Lisäksi hän mainitsi kodin tuhoutumisen esimerkiksi 
tulipalossa ja ”sitten pienempiä huolia ja murheita, niin niitä tulee ja niitä menee”. 
Huoli läheisten hyvinvoinnista. Veera kertoi, että hän pohtii toisinaan, mitä hänen 
lapsestaan tulee isompana. ”Että pärjääks se koulussa ja pärjääks se elämässä ja. Sellasta 
niinkun, sellasta huolenaihetta vähän”, Veera totesi. Kuten Ritva mainitsi, uutiset perhei-
tä koskettaneista tragedioista ovat toistuvasti iltapäivälehtien etusivuilla. Hän otti esi-
merkiksi väkivaltaisten tapahtumien yllättävyydestä juuri haastatteluiden aikoihin ta-
pahtuneen ampumistapauksen: ”satut olemaan tuolla jossain, ja henki on pois”. Ritva 
pohti, ettei kenenkään perhe ole täysin turvassa tällaisilta tapauksilta, ei edes oma, sillä 
hekään eivät elä ”jossain kuplassa”. Hän mainitsi myös huumeet ja nuorten henkisen 
pahoinvoinnin. Ritva kuitenkin tuumi, että ”jos sitä rupee pelkäämään ja miettimään, 
niin eihän elämästä tuu yhtään mitään”. Hän oli päättänyt, että yrittää olla ajattelematta 
asiaa liikaa, sillä ”ei sitä voi kotiin jumittua”. Samanlaista asennetta ilmaisi Sonja, joka 
totesi, että on huono murehtimaan. Hänkin mainitsi lapsen ja puolison menettämisen ja 
muita vakavia tapauksia, mutta kertoi: ”Ei oo vissiin vielä niin isoo ja pahaa tapahtunu, 
mikä ois niin, niin dramaattista, että se niinkun aiheuttas mitään, mitään pitem-, 
pysyvämpiä sellasia jotain uhkakuvia, mitä miettis.” Jenni mainitsi ”henkilömenetykset”, 
mutta lisäsi heti, että elämä jatkuu aina, kaikesta huolimatta.  
Kulttuurisesti vahvan käsityksen mukaan naisen kuuluukin hätäillä ja huolehtia 
muista (Hoikkala 1993, 109). Esimerkiksi Ritva pohti, onko muiden hyvinvoinnista huo-
lehtiminen jotakin, mikä koskettaa erityisesti naisia. Hän kertoi, kuinka kantoi huolta 
veljestään, joka joutui vaikeaan elämäntilanteeseen. Vaikka veli on ”aikunen”, on Ritva 
kuulolla: 
 
RITVA: - - Et en minä tiiä, kuuluuko se tähän äitiyteen vai kuuluuko se [niinku] 
naisen elämään ylipäätään, että sitä huolehtii niinku tuommosesta - -  veljes-
täänki niinku ihan hirveesti paljo, en tiiä, liikaaki! [Hakee hieman sanoja.] En nyt 
niinku sano hälle, et minä nyt oon huolissaan sinusta, mutta semmosta niinku 
taustapiruna olemista ja aina vähän kuulostelua, että missäs mennään - -  
 
Toisaalta on kiistämätöntä, että naisten kertomuksissa liikkuu suuria asioita. Huoli ei ole 
aiheetonta hätäilyä. Eräs haastateltava kertoi ex-avopuolisonsa menehtyneen huumeiden 
käytön seurauksena eron jälkeen, toinen oli menettänyt oman vauvansa ja pari henkilöä 
pohti omaa terveyttään huolestuneena esimerkiksi masennusjaksojen paluusta tai syö-
mishäiriön uusiutumisesta. Eräs tunnettu ”naisen huoli” on huoli ikääntyvistä vanhem-
mista. Vaikka omat haastateltavani olivat alle nelikymppisiä, aihe tuli esiin. Vanhempien 
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hoitamisesta ei puhuttu, mutta huolta herättivät vanhempien sairastumiset ja myös aja-
tukset heidän poismenostaan. Meri tosin mietti jo tulevaa hoitovastuuta. 
 
SILJA: - - Ja sitten tietysti ja joku vanhempien sairastuminen ois varmaan aika 
hurja, että jos ne vaikka vakavasti sairastus jo nuorena tai tässä vaiheessa, tai 
niin. Ja semmoset niinku, kuolemat. Äkilliset kriisit varmaan erilaiset. Tai ite 
joutus onnettomuuteen. Tai ihan niinku tämmöset yleiset. 
 
MERI:  [Pohtii.] No ehkä sellanen asia tietysti on, niin et kun nyt asuu täällä ja si-
tä ei niin tiedä, että missä asuu seuraavaks, ja sitten omat vanhemmat ku alkaa 
niinku vanhentua, niin sitten niinku on jotenkin alkanu miettii sitä, että pitäskö-
hän kuitenkin sitten olla vaikka asua vaikka lähempänä niitä. Ja entäs, jos ei 
asukaan, koska niinku ite ei tiedä, missä sitä tulee asumaan. Ja myös se että, siis 
puolison äiti asuu sitten taas [toisaalla] - - . Niin missä tahansa me asutaan, niin 
me asutaan jommastakummasta ainakin kaukana. Et niinku se on ehkä sellanen, 
mitä oon niinku ite miettimään ja mikä ehkä semmonen, mikä on niinku selvä 
ero siihen, et sitä mä en esimerkiks ollenkaan miettiny sillon, ku mä muutin tän-
ne. Et kyl mä nyt sitä mietin, et mä oon kaukana vanhemmista ja että onpas kur-
jaa, kun mä nyt oon ihan yksinäni täällä, mutta se oli eripäin ehkä. Että mä nyt, 
jos jotain sattuu, niin äitini ei pääse tänne sekunnissa, mut nyt se on ehkä kään-
tynyt jotenki eri tavalla, että kun ne omat vanhemmat alkaa vanhentua, niin sit 
tavallaan miettii, et pitäskö mun sittenkin olla siellä lähempänä. 
 
Eko-huolet. Huoli ympäristöstä, esimerkiksi ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kohtuu-
ton käyttö, nousivat esille huolenaiheina. Toisaalta jotkut haastateltavista antoivat ym-
märtää, etteivät he mieti juurikaan tällaisia tai mitään muitakaan suuria ongelmia. Ei ole 
kuitenkaan syytä vetää suoraa johtopäätöstä, että nämä naiset eivät pohtisi lainkaan esi-
merkiksi kulutusvalintojaan ekologisesta näkökulmasta. Aloin myös epäillä joidenkin 
naisten olevan tietyllä tapaa vaatimattomia, kun puheenaiheeksi tulivat ekologiset valin-
nat. Esimerkiksi Tanjan haastattelussa kummastelin hieman hänen sanavalintojaan, kun 
hän vastasi kysymykseeni huolenaiheista. Kuten edellä mainitsin, Tanja nimitti perhet-
tään ekohörhöperheeksi. Hän kertoi perheen ekoelämästä, mutta väitti, ettei hän yritä 
tehdä enempää kuin voi.  
 
TANJA: - - en osaa aatella, että mitään kauheen suuria hirveyksiä on tulossa, mi-
tä nyt sitte [se] tuota ympäristökatastrofi, sehän on jossakin vaiheessa tulossa, 
mutta että. Et tavallaan, et teen niin paljon kun voin tehdä, mutta en mitään sen 
enempää voi tehdä kuitenkaan, ni. [Että?] turhaahan tavallaan siihen on niinku, 
jotenki, että, et se on semmonen jonkunlainen huoli tietysti, mut et ei se oo. [Ha-
kee hieman sanoja] siis että ei, ei voi mitään tehdä sellasta tehdä, ei voi iteltä vaatia 
myöskään, että no niin, [epäselvä katkelma] ylivoimasia tehtäviä ottaa sen takia tai 
muuta että sitä voi niinku niissä pieni[ssä] [?] voi niinku yrittää järkevissä [?] 
miettiä, että no tätä ja tuota ja sitä ja-ja kulutusta vähentää ja [naurahtaa] ja ener-
giankäyttöä ja ja kierrätystä lisätä ja muuta tämmöstä, mutta, että tuota. Että sen 
voi varmaan [sanoa] huoleks [?]. Et kyl mä sitä monesti mietin siinä mielessä, et-
tä. Et mullon kuitenki lapsia ja ne joutuu elämään tässä maailmassa ja. - -  
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Kun kysyin tämän puheenvuoron jälkeen, mitä Tanja arvelee, miettivätkö myös muut 
kolmekymppiset suomalaisnaiset tällaisia kysymyksiä, hän vastasi painokkaan myöntä-
västi. Hän antoi esimerkkejä oman paikkakuntansa kansalaistoiminnasta ja sanoi koh-
danneensa ympäristökysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä myös työssään. Edelleen Tanja 
kuvaili ruuan lähituotantoon liittyvää projektia, johon hän oli vastikään osallistunut. 
Tässä kohden Tanjan kanta vaikutti muuttuvan. Hän esittikin epäilyksen, että edustaa 
vähemmistöä. Mutisten hän pohdiskeli, etteivät kaikki vanhemmat ajattele samoin kuin 
hän. 
 
TANJA: - - Ehkä me ollaan vähemmistö, mutta ehkä se [on vaan ihan?], [naurah-
taa, loppu jää epäselväksi]. Ja minä luulen, että mitä enemmän niinku - - mä en oo 
oikeesti mitenkään kauheen lapsikeskeinen, mut mä aattelen, et jos näkee ne 
omat lapset ja ne kasvaa, ja kuitenki aattelee niitten tulevaisuutta, ehkä se on 
monelle myös semmonen juttu, niinku, niinku se herättää vielä enemmän ajatte-
lemaan niinku. - - ”Minun ihana pupuseni, mitäs minä voisin sinulle ostaa vie-
lä.” 
ERJA: Lisää muovia. 
TANJA: Niin-niin. Ja formaldehydejä. 
 
Ryhmäkeskustelussa kysyin, mitä naiset arvelevat ekologisemman elämäntavan ja kulu-
tuskriittisyyden lisääntymisestä. Silja arvioi, että muutos on melko pieni ja ihmiset valit-
sevat itseään miellyttäviä tapoja tehdä ekologisia valintoja. Esimerkiksi naistenlehdissä 
tarjotaan hänen mukaansa listoja, joilta voi poimia muutamia tekoja arkeensa. Tekemällä 
nuo pienet teot voi kokea elävänsä ekologisesti kestävämmin. Meri asettui tukemaan 
Siljan näkemystä. Periaatteessa ihminen voi toimia kuten ennenkin, mutta saa itselleen 
paremman omantunnon.  
 
MERI (ryhmäkeskustelussa): Kyllä minustakin tuntuu, et tarjotaan vähän sellasii 
vaihtoehtoja, et voit tehdä kaiken, mitä teet nytkin, mutta sitten saat paremman 
omantunnon kun, kun teetkin näin. Niinku vaikka lueskelin jotain [ihme?] 
Mondon tekemää ekologisen matkailijan käsikirjaa, tai jotain semmosta, jossa 
siis aivan suvereenisti lennellään ympäriinsä ja, siinä vaan on, että no kannattaa 
nyt lentää sit ainaki jonku sesonkikauden ulkopuolella, jos menee tämmöseen 
turistirysäpaikkaan. - - 
 
Ella kertoi aiemmista opinnoistaan kaupallisella alalla ja ristiriitaisista tunteistaan opinto-
jen suhteen. Hänen oma asenteensa oli ollut jo tuolloin melko kulutuskriittinen. Opinto-
jen mittaan hän oli perehtynyt muun muassa siihen, kuinka saada ihmiset ostamaan 
enemmän yhdellä asiointikerralla. Ella arvioi, että hän itse on jo teini-iästä saakka mietti-
nyt ekologisia kysymyksiä, mutta yleisempää on, että ajattelutavat muuttuvat iän myötä.  
 
ERJA: Luuleksä, että muut kakskytviisvuotiaat naiset miettii tommosia ekologi-
sia juttuja vai kuluttaaks ne vaan menemään vai? Onks ne huolissaan siitä, et mi-
tä hemmettiä tälle pallolle tapahtuu? 
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ELLA: Varmasti osa on, mutta varmasti osa myös ei mieti sitä. Kyl, mie toivon, 
että, et se niinkun muuttuu se ajattelutapa vaikka sit siinä, kun sitä ikää tulee 
ehkä lisää tai jotain.  [Tai?] okei no, mie oon miettiny kyllä niinkun varmaan tei-
ni-iästä asti sitä. - - Mutta niinkun kyl mie uskon, et ainakin osa ajattelee, en osaa 
sanoo, et mikä se. Ehkä se on joku fifty-fifty, et ihmiset miettii niitä. 
 
Kikka puhui hyvin samaan tapaan ekologisen ajattelutavan kehittymisestä iän myötä. 
Hänkin arvioi, etteivät muut hänen ikäisensä naiset ole erityisen huolissaan ekologisista 
kysymyksistä. Katkelmaa edelsi keskustelu mahdollisesta lapsien toivomisesta, joten otin 
esille tulevat sukupolvet: 
 
KIKKA: Ei, ei oo samalla tavalla varmaan. No ehkä nykyään ehkä [hitaasti, miet-
tien] enemmän. Ruvetaan miettimään. Ehkä tuntuu, et kolkytviisvuotiaat yleesä 
pääsäänt- [?] saattavat ehkä ruveta miettimään, ehkä enemmän niinku naiset, 
sen ikäset naiset ehkä, tai nelikymppiset vähän päälle, niinku naisissa kun rupee 
miettiin, mut [hieman venyttäen] ei, e-, tuntuu, et ei niinku niin nuoret ei niin aat-
tele, välttämättä. 
ERJA: Ooksä itte huolissaan siitä, et vaikka niinku jostain. Et jos sä aattelet mah-
dollisia vaikka tulevia lapsia, olipa he nyt sitten adoptoituja tai biologisia tai 
what ever, ni sitä että, pitääks heidän, pääseeks he tyyliin uimarannalle uimaan.  
KIKKA: Joo sen takia mä just aattelenkin, lähinnä sitä lapsia, että, että niitähän 
[hymähdellen] myö tässä niinku pietään maapalloo, just tätä niinku lasten takia ja 
niitten lap-, lapsenlapsien, lapsien takia, että ois niinku heillä hyvät oltavat, en 
mie halua, että. Pelkää si[?] mä. Pitäs niinku sitä miettii siinä. Et jos ei ittesä, niin 
oikeesti miettii sitte niitä tulevia jälkipolvia. 
 
Henkinen kasvu. Ella ja Kikka viittaavat iän mukana kehittyvään ajatteluun. Eri tavoin 
kuvattu henkinen kasvu esiintyykin aineistossa aikuisuuden merkkinä. Aikuinen on 
kasvanut henkisesti nuoruusvuosista ja omaa esimerkiksi jotakin sellaista, mitä naiset 
luonnehtivat sivistykseksi. Huolenpitoa itsestä ja muista tai laajemmin omasta elinympä-
ristöstä ei ole mielekästä erotella muutoin kuin analyysin tasolla. Aikuisen vastuuntuntoa 
olen käsitellyt erillisenä teemaluokkana, mutta yhtä lailla voitaisiin ajatella, että tässä 
käsiteltävä huolenpito ympäristöstä, ekologiset valinnat, ovat osa aikuisen vastuunkan-
toa ja kytkeytyvät muista ihmisistä ja elämistä ja koko elonkehästä huolehtimiseen. Miet-
tiessään, mitä ovat aikuisen tunnusmerkit, Auri mainitsi moraalikäsitysten kehittymisen 
hyvin laveassa mielessä:  
 
AURI: Mut onhan se tietysti paljon muutaki. Semmone niinku joku moraalikäsi-
tysten kehittyminen ja älykkyy- [jotenki] semmonen, elämänviisaus ja muu, 
mutta niitä on vaikeempi niinkun määritellä tai ne ei näy ulospäin silleen, niiton 
vaikeempi tälleen luetella. 
 
Jenni ja Sonja puhuivat aikuistumisesta prosessina. Puheet viittasivat henkiseen kasvuun 
ja kehittymiseen. Viittaan alla olevassa katkelmassa kysymykselläni Jennin edeltävään 
puheenvuoroon, jossa hän kertoi: ”Miun mielestä niinkun asioihin suhtautuminen rupee 
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muuttumaan ja-ja ehkä jo siinä, kyl siinä tunnistaa, tunnistaa niinku it-, itsessään, tekee 
semmosta itsetutkimusta varmasti niinku.” 
 
ERJA: Sä sanoit, että tulee semmonen, on tehny itsetutkiskelua ja huomaa ittes-
sään jotain muutoksia. Minkälaista, mistä tietää, että on aikuinen? 
JENNI: No ehkä. [No?] ehkä pitää tehä valintoja. Sanotaan, et elämä on valintoja 
täynnä ja se, et sie pystyt tekemään valintoja, niin s[i?]un täytyy analysoida asi-
oita. Elikkä, elikkä [to?] ja sit varsinkin,  kun itsellä on sellasta ehkä analyyttista 
taustaa, et pystyy niinku syy-seurauksia ajattelemaan ja koulutuksen kautta jo. 
Niin tota. Ehkä se on muokannu sellasta, että pohtii, että mitä nyt ja mitä seu-
raavana ja tekee sellasta [naurahdus] prosessien no ehkä vähä prosessinomastaki 
työtä, työtä ittesä kanssa, että, et-et sitä se varmaan se aikuis on, no en e- [hakee 
sanoja] emmie tiijä, onks sitä kukaan, kukaan määritelly missään, että, että mitä 
aikuis on, aikuisuus on, on mutta tota. Joo. 
 
Jennin sisällöltään epämääräiseksi jättämä itsetutkiskeluprosessi toistui ja korostui Sonjan 
haastattelussa. Hänen lausumansa painottivat tätä näkökulmaa, sillä hän piti omaa aikui-
suuttaan kasvuprosessin lopputuloksena: ”se kasvuprosessi muokkasi minusta aikuisen, 
noin niinkun yleisesti ottaen”. Tämä kehityskulku on ollut hänen sanojaan mukaillen 
”kasvuprosessi vastuullisempaan elämään”. Sonja painotti sen olleen ”järjetön kasvupro-
sessi”.  
 
ERJA: Missä vaiheessa sä huomasit, että sä oot aikuinen?  
SONJA: [Hiljaa hetken.] No, no-no. [Aloittaa lyhyen hiljaisuuden jälkeen puhetta ve-
nytellen] se jotenkin oli ehkä sitten se lopullinen semmonen siis. Joku oma sisäi-
nen tunne siitä, et on jollain tavalla niinkun, semmonen ehyt ja kokonainen, että 
pystyy kantamaan sen aikuisen vastuullisuuden myös muista kuin itsestä. 
 
Nuginin (2010, 45) analysoimissa nuorten aikuisten kirjoitelmissa aikuisuus määrittyi 
samaan tapaan muun muassa henkiseksi kypsyydeksi ja kasvuprosessiksi, jossa kartute-
taan kokemuksia ja viisautta. Sonjan haastattelu ilmensi kasvun syvyyttä. Haastattelun 
mittaan vakuutuin siitä, että hän yritti sanavalinnallaan – ”järjetön” – tuoda esille, kuinka 
suuresta muutoksesta on kyse. Muutos lienee tapahtunut enemmänkin Sonjan asenteissa 
ja ajatuksissa, mutta niiden kehittyminen heijastui Sonjan kuvaamissa konkreettisissa 
valinnoissa, esimerkiksi alan vaihdossa ja halussa palata synnyinpaikkakunnalle ja ra-
kentaa sinne omakotitalo. Henkinen kasvu on abstrakti sanapari, ja sen kuvaaminen on 
vaikeaa. Yksittäisessä haastattelutilanteessa ei voi odottaa tavoittavansa syvällisen muu-
toksen aitoa olemusta. Esimerkiksi edellä esittämässäni katkelmassa Jennin haastattelusta 
huomaa, että hän ei vastaa kysymykseeni, mitä muutokset ovat olleet. Myöhemmin haas-
tattelussa tulee esille esimerkiksi kypsyys, mutta olisi ollut kiinnostavaa kuulla enemmän 
juuri itse prosessista, esimerkiksi Jennin mainitsemasta syy-seuraussuhteiden analysoi-
misesta. Samoin Sonjankin sisäinen maailma jäi minulle luonnollisesti vieraaksi.  
Joitakin piirteitä aikuisen ajatusmaailman kehittymisestä voi kuitenkin nimetä edellä 
esitellyn vastuullisuuden lisääntymisen ohella. Aikuinen on Helmin lausuman perusteel-
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la nuorta tasaisempi ja vakaampi tunne-elämältään, vaikka elämä itsessään ei välttämättä 
olekaan vakaata. 
 
HELMI: - - En tiiä, oisko aikuistuminen tai aikuisuus sellasta niinku vakaata ai-
kaa tavallaan. Ei vaikka siis toki on muutoksia, mutta ei enää sellasia niinkun. 
Tai en tiiä, enpä mee sanomaan. [Naurahtaa.] Mutta tällai ku teininä oli [sell-] ta-
vallaan todella niinkun. Tunteet tavallaan niinkun jatkuvasti muuttu ja ihasteli 
ympäriinsä ja elämä oli ihanaa ja elämä oli tässä ja nyt ja: ”Apua jos mä en nyt 
selvii tästä, niin mun elämä on pilalla!” Ja nyt on sellanen niinku että, ”no jos 
tästä nyt tekisin vaikka tuota gradua”. Ja tavallaan sellast tasasempaa ehkä, on 
se elämä, ja se on ehkä hyvällä tavalla, et ei oo niin vuoristorataa. - -  
 
Ryhmäkeskustelussa Janna pohti, että aikuisuuteen liittyy varmuus. Hän vertasi, että 
murrosikäinen tai parikymppinen ei ole niin varma vaan saattaa kyseenalaistaa hyvin 
herkästi. Itselleni jäi epäselväksi, minkä kyseenalaistamiseen Janna viittasi; hän oli mai-
ninnut ”sitoumukset”. Tanja käsitti hänen puhuvan esimerkiksi arvoista: olen valinnut 
”tämmösiä palikoita, joita niinku kannan mukanani”. Silja kommentoi keskustelua, että 
hän juuri pelkää kangistuvansa kaavoihin. Hän toivoo, että pystyisi olemaan avoin ”uu-
sille jutuille”. Ryhmässä ei saavutettu selkeää konsensusta siitä, missä määrin aikuinen 
on sitoutunut tiettyihin arvoihin tai maailmankatsomukseen. Haastatteluaineiston koko-
naisuus kertoo, että aikuinen on pohtinut arvojaan, mutta kuten Silja toi ryhmäkeskuste-
lussa esille, pohdiskelu voi myös jatkua. Kangistuminen on kielteistä myös arvojen ja 
asenteiden kohdalla.  
Yksilöhaastattelussaan Jenni esitti, että aikuisuuteen kuuluvat käytöstavat ja sivistyk-
sen hankkiminen66. Hän puhui myös laajemmin näkemyksistä ja kokemuksista. 
 
JENNI: Niin, niin, niin, et kyl niinku, et rahalla on ehkä hel-, selkee niinku mita-
ta, materialismilla, et sitä, sitä, että on. Joo. Mut tietysti kyl, kyl sitte, jos men-
nään toiselle puolelle niinku henkisiin voimavaroihin, niin-niin, kyl mie nautin 
hirveesti keskustella ihmis[i]en kanssa, kellä on näkökantoja, kokemuksia, aa, 
hyviä näkemyksiä, ne pystyy vuorovaikuttamaan hyvin, sosiaaliset taidot on 
hyvällä kan-, niinku, tasolla, että, et äärimmäisen rasittavaa on joskus puhua 
ihmisten kanssa, kanssa, jotka puhuu. [Miettivää muminaa.] A) ne ei osaa kuun-
nella, [naurahdus], ja, ja-ja, ne ei pys-, pysty niinkun, no vuorovaikuttamiseen, ne 
ei pysty niinkun, et pitää selittää joku maitopurkki, kun kaikki, kaikkien kuuluu 
tietää, mitä se maitopurkki, et ne keskustelut on niinku hieman niinku, kyp-
semmällä, korkeemm-, ei korkeel-, sivistys. Sivistys. Joo - 
ERJA: [Hiljaisella äänellä taustalle] sivistys. 
JENNI: Joo, joo  se on se ehkä sana, joo. Että tota. Et. Joo. [Itsekseen puhuen] mut 
sit taas tekeeks sekään ihmisen. No kyllä joo, sivistyksen pystyy, sen pystyy op-
pimaan. Vaikka sivist- mistä perähikiältä ni, [huvittuneella äänellä] eläny kolkyt 
                                                     
66 Myös aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielmani (Laakkonen 2011a) aineistossa käytöstapojen 
omaksuminen mainittiin aikuisen merkkinä. Tulkintani mukaan käytöstapojen hallitseminen osoit-
taa ihmisen, tarkemmin aikuisen ihmisen, ottavan muut ihmiset huomioon. Tämä kertoo henkisestä 
kypsyydestä. 
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vuotta yksin, yksin ja et oo tienny mistään mitään, ni, kyllä siu, sie halluut oppii 
sivistyksen, niin kyllä. [Naureskellen] käytöstavat hanskaan ja etikettikirja käteen, 
niin kyllä se sieltä. 
 
Tanja setvi ryhmäkeskustelussa aikuiseksi kasvamista ja aikuisena kehittymistä. Hän 
väitti, että vaikkapa 25- ja 40-vuotiaan ihmisen välillä ei ole välttämättä kovinkaan suurta 
eroa. Hän jätti epäselväksi, mihin viittasi ”tasolla”, mutta voinee olettaa, että hän viittasi 
jonkinlaiseen henkiseen kehitykseen ja kypsyyteen. Ymmärrän Tanjan tarkoittavan, ettei 
aikuisuudessa enää kehitytä yhtä paljon kuin prosessissa lapsesta aikuiseksi. Tanja pohti, 
että vauvakin on tuleva aikuinen. Lausumasta voi tulkita, että hänen mukaansa meissä 
kaikissa asuu aikuisuuden itu, joka kehittyy hiljalleen vuosien saatossa. Lapsuus- ja tei-
nivuosien jälkeen olemme kaikki samalla tasolla eikä parinkymmenen ikävuoden ero ole 
merkittävä seikka. Katkelma on vastakommentti keskusteluun, jossa kauhisteltiin, kuinka 
jo vuonna 1993 syntyneet voivat opiskella yliopistossa ja miten ”lapset” ajavat autolla eli 
naiset kummastelivat vuosien katoamista. 
 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Minusta tän voi aina kääntää aina siksi, että ei 
kannata koskaan edes vauvaa kohdella mitenkään [naurahtaen] epäinhimillisesti 
tai mitään muutakaan, siis sillai, [et] se on kohta aikuinen, se on sun kans samal-
la tasolla, kuitenki se. Jotain semmosta siinä tapahtuu siinä aikuisuudessa, että 
me ei kuitenkaan sillä tavalla kehitytä, että, että vois niinku jotenki kattoo, et[tä] 
nelikymppinen ja kakskytviisvuotias on hirveen eri tasolla kuitenkaan. Ja sitten 
niinku tavallaan [eräälle osallistujalle puhuen] ne veljen lapset niin ne on sun kans-
sa kohta samalla, samassa, asemassa ja sama-, kilpailee samoista työpaikoista ja 
on niinku kaikissa samoissa poliittisissa kuvioissa mukana ja siis tälleen. Ja. 
 
Yksilöhaastattelussaan Tanja liitti nuoruuteen kokeilemisen. Hän päätyi puhumaan 
enemmänkin siitä, kuinka tärkeää nuorelle on, että hän saa niin sanotusti ”epäonnistua”. 
 
TANJA: Suorituskeskeistä myöskin, että tavallaan aina pitäs onnistua. Että 
ikäänkun. Millon sitä muullon siis nuorenahan se just on se aika, jollon pitää 
kaikkea kokeilla ja kaikessa oikeasti epäonnistua ja siis huomata se, että, että 
minusta ei oo tähän ja tohon on ja tätä osaan ja tota pitää harjotella, että. Pitäs 
antaa niinku mahdollisuuksia niille kuitenkin vähän enemmän eikä sitten aina, 
että: ”No! Jos niin, niin sitten joudut vielä sinne ryhmään *naurua äänessä] ja jou-
dut vielä sinne ja sitten vielä alaspäin.” - - 
 
Sinnikkyys: sitkeys ja arkeen ”tyytyminen”. Aikuisen ja nuoren ero on Tanjan mukaan 
vain siinä, että aikuiselta voi odottaa sitoutumista päätöksiin, nuori voi kokeilla va-
paammin. Ehkäpä nuorena kokeileminen on hyvä asia, sillä näin ihminen tulee tyydyttä-
neeksi halunsa kokeilla omia rajojaan eikä järkevänä aikuisena tarvitse enää haalia uusia 
kokemuksia (Hoikkala 1993, 149)? Aikuinen jaksaa tehdä samaa, niin sanotusti pysyä 
lestissään. Haastatteluaineiston kokonaisuutta tarkasteltaessa aikuinen kuulostaa olevan 
sitkeä, ja kyseinen ominaisuus on arvostettava ominaisuus ihmisessä. Tyytyväisyys 
omaan elämään ei tarkoita haastatteluaineistossa lannistunutta tyytymistä, vaikka ”näillä 
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mennään” -asennetta onkin luettavissa. Aineiston lausumien sävy on toimeen tarttuva, ja 
esimerkiksi itseen ja omiin taitoihin ei tulisi haastateltavien mukaan tyytyä. Tanjan mu-
kaan aikuinen tietää, missä on hyvä ja missä huono, joten hän voi kehittää tarvittavia 
ominaisuuksia. Tanja ei kuitenkaan puhu suorittamiskeskeiseen tapaan, vaan lausumasta 
käy ilmi, että elämästä tulee tai voi nauttia.  
 
ERJA: - - Aa, onks jotain muita semmosia merkkejä, mitä noin niinku yleisem-
min, mistä aikuisen tunnistais jotenki että? 
TANJA: No kyllä semmosta itsenäisyyttä ja. Ja siis. Sitä, että tekee oma, omia 
elämänratkasuja ja päättää omista asioista, rahat ja ammatit ja kaikki tämmöset, 
että pystyy niinku ite haltsaamaan ne ja pystyy myös niinku hahmottamaan, että 
missä on hyvä ja missä on huono, - - että jos on jossakin huono, niin - - osaa 
mennä ja kehittää sitä taitoa, mutta myöskin, että voi niinku valita , että no mä 
oon näissä hyvä, et voinhan mä myöskin niitä parantaa ja tehä ikäänkun elämäs-
tä parempaa harrastamalla niitä tai tekemällä töitä semmosissa, että. Et kyllä 
mun mielestä semmonen itsetuntemus myöskin semmonen, että. No mä oon 
kyllä aina ollu aikalailla silleen, et[tä] mä tykkään olla just sen ikänen, kun mä 
oon. Että mua [o] harmittanu sellaset ystävät, jotka kauheesti aina sanoo, että voi 
kun olis vielä seittämäntoistavee tai voi kun olis jo jotakin, että, kun ei semmosta 
voi kuitenkaan valita, nii-niin, sitten musta on niinku parempi, että, okei mä oon 
nyt tämän ikänen ja, ja että otetaan tästä niinku kaikki. Irti, [naurahtaen] mutta, 
kuitenkin, että nautitaaan tästä elämästä nyt, et se on ehkä parasta, mitä se kui-
tenkin sillä hetkellä voi tarjota. 
 
Tanja mainitsee, ettei esimerkiksi omaa kronologista ikää kannata voivotella. Toisessa 
kohtaa yksilöhaastatteluaan hän kuvaili asennettaan enemmän: 
 
TANJA: - - Että mun mielestä pitää [hymyä äänessä, hieman ääntä korottaen] yrittää 
kuitenki niinku jotenki ettiä se tyytyväisyys siitä tai sitten muuttaa sitä elämää 
niin paljon, joko asennetta tai elämää, että [en], minust ei oo mitään järkee tuhla-
ta sitä aikaansa siihen, että, että on sitten tyytymätön siihen. - -  
 
Jennin ajatukset ovat lähellä Tanjan näkemyksiä, mutta hänen ilmaisussaan sävy on tiu-
kempi. Olin kysynyt Jenniltä, onko muiden suomalaisten naisten elämä ”tämmöst saman-
laista, et se on vähän opiskelua ja on sitä työtä ja”. Jenni vastasi kysymykseni parilla 
hieman myöntävällä sanalla, mutta lähti sitten puhumaan eroavaisuuksista:  
 
JENNI: - - Mut en tiiä, kyllä, kyllä on paljon kyllä semmosia valittajiaki. [Naurah-
telee.] [?]tka valittaa, et ei oo tyytyväisiä elämäänsä, ja sit se klisee, että no tee sit-
ten jotain. Mut sit ku ei ne tiä, et no mitä ne tekis. Ne ei osaa, ne ei osaa tehä 
muuta ku valittaa. Että tota. Et, e-, ehkä ei osaa, ei. Joo. Muutosta. Kuinka haen 
muutosta -kurssit Joensuun työvoimatoimistoon. Vois olla väkee paljo. Et, et, et 
ihmiset osais lähtee sitä muutosta hakeen ja sit se rohkeus ja moni asia vaikuttaa 
moneen, että turvall- just ku puhutaan näistä epä-, epä-, aa, nyt on termit unoh-
tunu, siis epämukavuusalueelle menemistä, niin sieltähän löytyy ne uudet asiat. 
Että. Kun taas sitte ois siellä, on siellä mukavuusalueella eikä poistu sieltä. - - 
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Helmi pohti, etteivät ikävätkään muutokset ole pelkästään ikäviä. Hänen mukaansa 
liiallinen tasaisuus olisi tylsää ja jotta iloisista asioista tulee hyvälle mielelle, täytyy elä-
mässä olla kontrastia. 
 
ERJA: Sä äsken jäit epäröimään, että niitä muutoksia, että, et ”enpä sanokaan mi-
tään”. Et, et, vaikka aikuisen elämä on vakaata, niin siinäkin voi tulla jotain. 
HELMI: [Päälle puhuen] niin, no sepä se. Et eihän aikuis- vois ajatella, että ku tei-
ninä oli siis ”suuria ongelmia”, niin et ne tuntu tosi suurilta. Et ehkä. Sit mä ru-
pesin just miettiin, et aikuisenahan voi tulla isoja asioita, mitkä sit niinkun, tai 
isoja muutoksia, mitkä niinkun. Ei se oo niinkun ihan tasasta. Ja ehkä hyvä, et ei 
ookaan. Koska [?]han elämä kävis aika tylsäks, jos olis vaan niinkun joka päivä 
samanlaista ilman mitään. Koska sillon ne iloset asiatkaan ei tuntus niinkun niin. 
Ilosilta. 
 
Merin kanssa kävimme keskustelua hänen alavalinnastaan tai pikemminkin kahden eri 
alan valitsemisesta. Yritin saada täsmennystä siihen, mitä hän tekee ja opiskelee ja kum-
paa alaa hän pitää ensisijaisena. Meri oli valinnut kaksi alaa, sillä kesken jättäminen ei 
olisi tullut kysymykseen: ”semmonen sitkeys, sitte että et jos on jotain kerran alottanu, 
niin sitä ei niinku lopeteta”. Jäljempänäkin hän nosti jälleen esiin sitkeyden, kun kysyin 
työllistymisestä: 
 
ERJA: Mitä sä aattelet siitä että millaset työllistymisnäkymät sulla on? 
MERI: Se riippuu aika paljon omasta sitkeydestä. Et se on kyl lentävä lause, että 
kyllähän niitä apurahoja aina jostain saa, mutta koska, niin se on eri asia. Ne ei 
välttämättä tipu kauheen äkkiä tai suoraan automaattisesti. Ja ehkä siis jotenkin 
ite en hirveesti sillon kun opiskelin, kun sillon mä opiskelin siitä opiskelemisen 
ilosta, niin mä en niinku hirveesti miettiny, et mitä mun kannattas opiskella, että 
mä työllistyisin. - -  
 
Jennin lausumassa esiintyi ilmaus ”peruskaurapuuro”, johon kiinnitin huomiota. Kysyin 
häneltä, oliko alanvaihto irtiotto. Jenni kiisti tämän: 
 
JENNI: Ei, siis ei, ää, ei kyl mie niinku pohdin miun, miun niinku, niinku muu-
tokset tai miten mie teen. Mut sitten taas mullon semmonen hullunrohkeus 
myöski. Että, et jos ei niinku, jos valittaa, ei voi saada mitään, et täytyy sit vaan 
tehdä ja lähtee tekemään. Et joka asiassa on hyvät ja huonot puolet, että. Että to-
ta. Joka paikassa on sitä peruskaurapuuroo, mitä joutuu syömään, että. Mut-
mut, joo, e-ei, ei missään tapauksessa. 
ERJA: Kerrotko lisää peruskaurapuuron syömisestä, mitä sä tarkotat? 
JENNI: Mn, siis se, että joka paikassa tai joka asiassa, asiayhteydessä, ää, on, on, 
miun mielestä se arki. Mikä yleensä ihmisille on lähes kestämätöntä. [Naurahte-
lee.] Koska aina pitäs olla jotain kivaa, hailaittii,  superihanaa, mukavaa, muka-
vaa joka päivä; ”ai, ihanaa, ku aurinko paistaa, jes!” Mut ku eihän se paista, ku 
se, se on välillä sitä hangessa tallaamista, pimeetä. Ehkä meijän vuodenajat ker-
too voimakkaasti sen, että, [naurahtelua] syksy kun alkaa, niin, syksy alkaa, ja 
mennää, mennään tammikuulle, niin ku se on sitä pimeetä, niin kyllähän se jos-
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sain vaiheessa nyppii jokaista. Mutta, mutta tuota tämmösessä hyvinvointiyh-
teiskunnassa  on vaikee ymmärtää, et kun ei aina voi olla aina hauskaa, että. Et-
et [et] se. 
 
Molemmissa edellä esitetyissä puheenvuoroissa kuultaa sinnikkyys. Jenni jatkoi hieman 
myöhemmin kertomalla, että hän ottaa vastaan ”sanktiot”, joita hänen ajattelutavastaan 
ja elämänasenteestaan voi seurata. Jämäkkä lausuma kertoo, että hän toimii kuten tahtoo. 
 
JENNI: - - Niin ja tietysti onhan, onhan sit, sit siinä on tietysti sekin puoli, et, et-
tä. Sit ku elää näin niinku mie elän, niin tota sitten sanktioitahan tulee myöskin. 
Ei kaikki onnistu. Välillä sanktiot voi olla tosi kovia. Niin tota sit pitää kestää ne. 
Että ei voi jäädä tuleen makaamaan. - - 
 
Jennin puheenvuorot erottuvat aineistosta kovasanaisempina, kun puhe on sitkeydestä ja 
arkisen elämän iloisuudesta. Hän toteaa itsekin, että hänen mielipiteensä voivat herättää 
jopa kiukkua. Otettuani puheeksi naisten ja miesten aikuisuuden mahdollisen erilaisuu-
den erilaisuudesta kysyin, ovatko esimerkiksi lapset erottava tekijä eri sukupuolten ko-
kemien aikuisuuksien välillä.  
 
JENNI: [Miettii, epäröivä] aam. Ja kyl miun mielest niinku ajattelumallitkin. Niin-
ku. E[t]. Et miten naiset ja miehet toimivat ja ajattelevat, vaikka ois sanotaan 
niinku seksuaalisuudesta riippumatta, niin silti. Naiset ja miehet ajattelee eri ta-
valla asioita, se on vaan fakta, että, et. Että tota. Naiset on liian tunne-, ajatte-
li[?]s-, ajattelevia. Nyt varmaan joku [nauraa] naisyhdistyksen kaa-, puheenjohta-
ja kuristas [epäselviä äänteitä; naurua] kuristas jo miut tässä, mutta. Mut niinku. 
Joo. Kyl mie niinku, et jos mietitään Suomee, että niinku yhteiskuntana tänä päi-
vänä, et jos siel ois ollu naisjohtajat, ni ei [mie?] oltas tällasia. Et kyl se niinku 
miesten raadollisuus, urosten semmonen raadollisuus toimin-, toiminnallisuus, 
niin ky-, kyl se niinku, kyl sitä, sitä on tarvittu tähän. 
 
Ei vastakohtana, mutta vastapainona Jennin sisukkaalle asenteelle aineistossa puhutaan 
leppoisammin ihan hyvästä arjesta. Paula ja Essi toivat esille, että elämä voi olla aivan 
hyvää, vaikka se sisältäisikin vastoinkäymisiä ja ikävämpiä hetkiä. Kun keskustelimme 
erilaisista harmeista ja uhkakuvista, kysyin Paulalta, mihin hän viittaa pienemmillä huo-
lilla ja murheilla. Hän mainitsi esimerkkinä yllättävän tarpeen kunnostaa autoa. ”Mutta 
että niistäkin semmosista huolista ja - - . Murheista minä aattelen, et ne kuuluu niinku, ne 
kuuluu elämään ja”, Paula totesi. Aiemmin, kun olin kysellyt aikuisuuden merkeistä, 
Paula oli todennut hyvin samoin sanoin velvollisuuksista, joita aikuisuuteen kuuluu: 
”Mut kyllä se on asenteesta kiinni, että jos niihin, niin, jos niihin suhtautuu [siinä?], et 
nämä nyt kuuluu elämään ja. That’s it, niin.” Essi toi esille samanlaisen ajattelutavan 
siteeraamalla omaa lastaan, joka oli sanonut, että ”ei aina tartte olla onnellinen”. Essi 
pohti opiskelua ja mainitsi, ettei oikein tiedä, mihin tarttua, ”kun pitäs löytää se, mistä 
nauttii, mikä olis kivaa”. Tässä yhteydessä hän kertoi: 
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ESSI: Niin, [epäselviä äänteitä] ei tartte olla onnellinen. Niin, mutta mun mielestä 
se on erittäin hyvä, koska mä oon ihan sitä mieltä, et ei aina tartte olla onnelli-
nen, ei aina tarvi niinku [korostaen] tavoitella sitä onnea tai jotenkin, että se niin-
ku se ihan tavallinenki oloki on niinku ihan hyvä. Et kyllä niitä onnenhetkiä tu-
lee kuitenkin sen verran sään-, säännöllisesti, että. 
 
Kielteinen tulkinta olisi, että aikuinen tyytyy arkeensa. Tällaista sävyä en kuitenkaan 
huomaa naisten lausumissa. Aineistosta ei mielestäni välity alistuminen kohtaloonsa tai 
voimaton tyytyminen siihen, mitä elämä on eteen tuonut. Jotkut haastatelluista vaikutta-
vat vastustavan hyvinkin aktiivisesti tällaista asennoitumista. Naiset puhuivat aikuisesta 
kielteisesti toivonsa menettäneenä ja lannistuneena ihmisenä. Elämän pieniin murheisiin 
ja arkiseen elämänmenoon myötäillen suhtautuminen on pikemminkin sitkeyttä. Esimer-
kiksi Essin ”tavallista oloa” tai Jennin ”peruskaurapuuroa” ei voi ymmärtää satunnaisiin 
onnenhetkiin tyytymisenä, vaan pikemminkin perusolemukseltaan hyvän elämän elämi-
senä ja tästä nauttimisena. 
Oman tien kulkeminen ja odotusten ohittaminen. Aikuisuuteen liitetty itsenäisten 
valintojen tekeminen näyttäytyy myös aktiivisena odotusten vastustamisena, omien 
päätösten tekemisenä ja niissä pitäytymisenä. Nuori aikuinen nainen voi joutua peruste-
lemaan valintojaan toistuvasti esimerkiksi sukulaisilleen, mikäli ne poikkeavat joiden-
kuiden – kuten äidin tai anopin – odotuksista. Esimerkiksi lasten toivomista ja saamista 
on jo edellä käsitelty. Muutkin ratkaisut voivat joutua läheisten arvosteltaviksi. Ella ker-
toi omasta avoerostaan, jota oli arvosteltu. Syyksi hän mainitsi juuri normatiiviset odo-
tukset. Kaikki ei mennyt, kuten piti ja tämä herätti närää.  
 
ELLA: Niin, no siis miulla oli - - [pitkään] kestäny suhde, ja sitten me erottiin 
[mainitsee ajankohdan] - - ja sit kaikki oli tosi järkyttyneitä siitä, että miten sie pys-
tyit heittään niin pitkän seurusteluhomman niinku vaan noin vaan pois, myö ol-
tiin kihloissa ja muuta. Ja se oli tosi selvä se tulevaisuus. Ja sit niinku siit[ä?] tuli 
tosi paljo negatiivista palautetta. Mutku mie en vaan halunnu olla enää sen ih-
misen kanssa yhessä, et se, ei se ollu enää niinku mikään suhde tavallaan. Ja sit 
tuntu, et ihmiset odotti sitä, että niinku pitäs tiettyyn ikään mennessä olla niin-
kun jo joku vakituinen kumppani tai jonkun kanssa olla tai jotain. - -  
 
Muun muassa Auri ja Paula kertoivat, että toisen tutkinnon hankkiminen ei ole ollut 
kaikkien mielestä hyvä ajatus. Janna kertoi juuri päinvastaisesta kokemuksesta:  
 
JANNA: - - mie mietin sitäkii just, että mikä on niinku just vanhempien reaktio 
siihen, kun mie ilmotan, et mie jätän työt kesken ja mie ja-, niinku rupeen taas 
täyspäiväseks opiskelijaks, ku ois niinku ollu varma työpaikkaki siinä, mut et ne 
ei, ne ei oo niinku missään vaihees sitä niinku kyseenalaistanu vaan niinku ollu 
sit tosi kannustavia. Ei oo niinku tullu, vaik vois ajatella, että vanhemman pol-
ven ihminen vois nähä sen, et heittää varmat [hieman hymähtäen tai naurahtaen] 
niinku työpaikan siihen, että, et rupee taas sil opintorahal elämään. Niin ei hyö 
sitä niinku kyseenalaistanu, ainakaan niinku miulle, [hymyillen] en tiiä sit, mitä 
keskenään ovat supisseet, mutta niinku.  
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Lapsiin liittyy myös toinen keskustelua herättävä seikka, ohjeet ja neuvot tuoreille äideil-
le. Aihetta käsitellään toistuvasti mediateksteissä67. Esimerkiksi tammikuussa 2013 Ilta-
Sanomat (5.1.2013) siteerasi verkkouutisessaan psyko- ja perheterapeutti Jaana Pasasta. 
Jutussa kerrottiin, että nuoret äidit ovat hukassa liiallisten neuvojen viidakossa ja lukijoil-
ta toivottiin aihepiiriin liittyviä kommentteja. Pohdinnan alla olivat nimenomaan läheis-
ten kommentit, eivät esimerkiksi nettisivustojen neuvot.  
Meri kertoi tuttavistaan:  
 
MERI: Niin no sielt voi ainakin tulla, jostain perheestä tai suvusta jotain odotuk-
sia, et tälleen nää on aina tehty. Ehkä jos aattelis jotain lapsia, et tavallaan, et jos 
saa niinku lapsia, niin sitten,  mitä oon ite kuullu joltain kavereilta esimerkiks, et 
toisaalta se omien vanhempien tuki on, semmost, niinku minkä niinku haluaa 
ehdottomasti siihen omien lasten kasvattamiseen, mut toisaalta ne vaikka et mi-
ten asiat on ennen tehty, niin ei ehkä enää sovi siihen, miten ite haluis tehä. 
 
Ritva kertoi olevansa nyt äitinäkin erilainen kuin nuorempana. Tuolloin hän kuunteli 
paljon enemmän muiden neuvoja.  
 
RITVA: - - Mietin itteeni nimittäin, mie, miä oon, moni on sanonu mulle, et mie 
oon ihan erilainen [painottaen] äitikin nyt kolmekymppisenä kun kakskymppise-
nä. Et sillon mä, miä olin paljon niinku. Hysteerisem[pi]! Tai silleen niinku kirja-
tiedon, tietysti, ku ei ollu mitään elämänkokemusta eikä kokemusta mistään, 
niin se oli semmosta niinku. Kirjatiedon mukaan menemistä. Et nyt on niinku 
mennään silleen ku hyvältä tuntuu. Meille. Että sitä osaa, uskaltaa tehä sillä 
omalla tavallaan. 
 
Omalla tavallaan tekeminen on yksilöhaastatteluissa ideaali, mutta käytännössä niin 
sanotusti poikkeavien ratkaisujen tekeminen ei ole ongelmatonta. Esimerkiksi miesten 
jääminen hoitovapaalle on edelleen vaikeaksi koettu asia (Kiianmaa 2012, 43–46). Kysy-
mys ei ole ainoastaan taloudellinen vaan taustalla on myös muita tekijöitä. Äiti68 nähdään 
edelleen lasten ensisijaisena hoitajana niin poliittisessa keskustelussa kuin kulttuurisesti-
kin. (Anttonen 2003, 183.) Koti-isän työ on kotiäidin työn tapaan aliarvostettua ja monet 
koti-isät kokevat olevansa epäsuotuisassa roolissa ollessaan poissa työelämästä (Beck & 
                                                     
67 Aihetta puidaan myös verkkokeskusteluissa. Tätä kirjoittaessani löysin esimerkiksi Vauva-lehden 
keskustelupalstalta tyypillisen viestin (päiväys 19.11.2012): ”Ihana anoppi, kamala äiti, neuvoja mitä 
tehdä???”. Anonyymi kirjoittaja kertoo: ”Aiemminkin äitini on arvostellut välillä meidän kasvatus-
menetelmiä ym, mutta nyt se on alkanut mennä niin pahaksi, että olen henkisesti aivan loppu.” 
http://www.vauva.fi/keskustelu/1728218/ketju/ihana_anoppi_kamala_aiti_neuvoja_mita_tehda 
68  Täydentäisin Anttosen (2003) huomiota tässä kohden niin, että lapsen hoivaajaksi mielletään 
heteroseksuaalisessa parisuhteessa elävä nainen, joka on hoidettavan lapsen biologinen äiti. Suku-
puolten, seksuaalisuuksien sekä perheiden ja suhteiden moninaisuus eivät nouse vakavammissa 
keskusteluissa esille kuin harvakseltaan. Yleisimpiä poikkeuksia esimerkiksi lehtiteksteissä ovat 
jutut yksinhuoltajaäideistä, ”samaa sukupuolta olevien” monogaamisesta parisuhteesta ja heidän 
lapsiarjestaan. 
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Beck-Gernsheim 1995, 20–21). Paulan kertomus kuvastaa, miten vaikea läheistenkään voi 
olla hyväksyä ratkaisua, jossa isä jää kotiin lasten kanssa.  
 
ERJA: [Hiljaa itsekseen] nii just. Tunnistaksä äitinä sellasta. Et, et tyyliin jossain 
niinku netissä tai sukulaisissa tai jossain muissa on niinku aika paljon semmosia 
ihmisiä, jotka kertoo, et miten ne asiat pitäs tehdä, tämmösiä neuvojia? 
PAULA: Mulla ei oman suvun puolelta ei oo semmosta esiintyny ollenkaan. 
[Eräs miehen puolen sukulainen] S on tässä äärimmäisen taitava. Neuvojana. [Nau-
rahtaen], ihan ammattinsa puolesta, mutta tuota myöski ehkä luonteensa puoles-
ta, ni hänellä on niinku selvä visio, et mi-, minkälaista elämän kuuluu olla ja hän 
hyvin auliisti myöskin jakelee näitä neuvojansa.  
ERJA: Koskien siis myös teidän elämää vai? 
PAULA: M-, koskien nimenomaan meidän elämää. [Puuskahtava naurahdus.] Ja 
tota. Vauva-aikana, sillon kun lapsi oli vauva, niin sillon mä jonku verran kävin 
näissä niinku netin keskustelu-, Vauva-lehen keskustelupalstoilla ja tämmösis, 
mut sieltä aika usein saa niinku pahan mielen kyllä, kun lähtee. Läh-, lähtiessään 
saa niinku pahan mielen eikä välttämättä esimerkiks siihen kysymykseen vasta-
usta, johon on lähtenyt sitä [hymyä äänessä] vastausta ettimään. Et on, on niinku 
äitiyteen kyllä l-, liittyy hyvin voimakkaita mielipiteitä, mut ei sillä lailla koen, et 
mulla, meillä o[n] ollu kuitenki pitkälti rauha tehä ihan omat valinnat. Mut ni-
menomaan esimerkiks [sukulaisen] S:n kohalta niin tuli sitä, että niinku, et miten, 
miten mies voi jäähä lapsen kanssa kotiin. - - Et miten, miten se nyt, miten se 
lapsi voi isän hoidossa olla. 
 
Hoikkala (1993) kirjoittaa ammattilaisvetoisesta kasvatus- ja sosialisaatiojärjestelmästä.  
Hänen mukaansa asiantuntijat ohjaavat vanhempia ja lasta hänen sikiötilastaan aikuisek-
si saakka. Vanhemmat pääsevät ääneen lehtiteksteissä ja muussa julkisessa puheessa 
Hoikkalan mielestä lähinnä silloin, kun he ovat ”purkamassa epäonnistumisen tuskaan-
sa” erilaisten kriisitilanteiden yhteydessä. Tätä voi selittää lehtien intentio: myyvä juttu 
on dramaattinen. Poikkeuksen muodostavat julkkisvanhempien haastattelut ja neuvoja 
tarjoavat jutut sekä satunnaiset poikkeukset kuten äitienpäivän iloisemmat haastattelut, 
mutta näissäkin on taustalla myyvyys. Neuvoja on helpompi kaupata kuin tekstiä, jossa 
kerrotaan niin sanotusti tavallisesta vanhemmuudesta. Näin ollen vanhemmat ovat use-
ammin julkisuudessa vaiti ja ääntä pitävät asiantuntijat. (Hoikkala 1993, 47–48.) 
Hoikkalan pohdinnat ovat vuodelta 1993, ajalta ennen vilkasta Facebook- ja muuta 
nettikeskustelua. Nykyisin äidit (ja myös isät sekä isovanhemmat ja muut sukulaiset) 
pitävät ääntä Internetin keskustelupalstoilla, Facebook-ryhmissä ja -sivustoilla sekä blo-
geissa. Oletan, että nettikeskustelut ovat tuoneet lisää erilaisia ääniä, mutta en kiistä 
Hoikkalan havaintoa asiantuntija- ja ammattilaisvetoisuudesta. Nettikeskustelut ovat 
tulleet näiden medioiden rinnalle. Yksilöhaastatteluissa Internet-keskustelujen olemus ja 
keskustelijoiden toimintatavat arvotettiin alas. Neuvoja ei kannata äitien mielestä liiem-
mälti lukea. Ritva toi esille myös sen, kuinka viestit voivat satuttaa:  
 
RITVA: Mutta äidit on, varsinkin tuolla Internetin maailmassa todella julmia toi-
silleen. En mie usko, et miehillä on tommosta. Niinku että kyllä se minun tapani 
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on se ainut ja oikea elää tätä elämää. Ja siellä on niin helppo kirjottaa, kun ei tar-
vi nähä toista niinku, että no miten se pahottaa mielesä tästä näin. [Aloittaa hiljai-
sella äänellä] et nyt se on, ehkä, ehkä ennen, ku ei [naurua äänessä] ollu kännyköitä 
eikä tekstiviestejä, eikä, elämä oli ehkä paljon helpompaa. En tiiä. 
 
Veeran asennoituminen neuvojen antajiin oli kipakka, ja kävimmekin keskustelua sosiaa-
lisen median ”asiantuntijoista” tämän tunnelman vallitessa. Veera sanoi luottavansa 
”siihen, että osaan ja että ilman niitäkin keskustelupalstojen neuvoja niin pärjään”. Vain 
vauvan ollessa pieni hän oli käynyt lukemassa keskustelupalstoja ja muita sivustoja. 
 
ERJA: Tunnistaks sä äitinä sellasta, että, että kun on äiti, niin sitten niitä neuvojia 
riittää, että kaikilla on hirveesti asiantuntijalausuntoja mitä asiat - 
VEERA: [Aloittaa myöntelyn jo kysymyksen taustalle] joo! Joo, kyllä. Kyllä, aika pal-
jon, sillon varsinkin, kun Mikko oli ihan vauva. Sillon sitä tuli paljon, mitä lap-
sen kanssa pitää tehä ja mitä sen kanssa [painottaen] ei saa tehä. Ja se, mitä sinä 
teet on nyt vähän kyseenalaista ja. Sellasta niinkun aika paljon tuli ja miä oon 
semmonen ihminen, joka otan itteeni helposti, niin sitten tuntu siltä, että ”*vai-
kertaen] aa-aa, voi vitsi, oon huono äiti”. *Naurahdus.] 
ERJA: Mistä sitä tuli, tuleeks sitä niinku lehdistä, netistä, sukulaiset? 
VEERA: Lähinnä sukulaisilta, että niinkun ja. Joo, lähinnä sukulaisilta, van-
hemmilta naisilta. Sitä tulee, että mitä lapselle pitää syöttää ja mitä sille ei saa 
syöttää ja niin eespäin. [Puhelin piippaa.] - - Että nyt tulee vähemmän, kun Mikko 
on jo isompi, että ehkä se jotenki ihmisillä liittyy siihen vauva, vauva-aikaan se 
neuvonnan tarve. 
 
Kysyin myös Sonjalta, tunnistaako hän väitteet äideille jaetuista neuvoista.  
  
SONJA: Mn. On se tietysti sillai ilmiönä tuttu, mut jotenki siitä huolimatta mä 
ehkä nyt niinkun koen, että, että mä, niinku si- kyl mä saatan lukea niitä asioita, 
mut sitten, silti se oma päätös on sitten mitä on, että riippuu siitä omasta tilan-
teesta. Tilanteesta, tota. Jotenkin en mä, emmää koe et niillä on niinku. Et kyl mä 
niinku tietoa kerään kyllä, kaiken näkösistä asioista, jos mietityttää, niin kaiken- 
lähteistä, mut sitten se, eri asia, että mikä niistä vaikuttaa sitte, vaikuttaako mi-
kään, et sit vaan tulee joku ratkasu siihen tilanteeseen sillä [?]in. 
 
Yritin kannustaa Sonjaa puhumaan aiheesta enemmän esittämällä kepeästi väitteen, että 
nykyisin on jokaiseen asiaan saatavilla asiantuntijan neuvoja. Suuntasin tällä lausahduk-
sella keskustelua kohti mediaa, pois läheisten odotuksista. Sonja tarttui esittämääni väit-
teeseen huudahtaen myöntelevästi. Jatkoin edelleen viittaamalla naistenlehtiin ja jäin 
odottamaan Sonjan reaktiota. Tähän hän ei enää jatkanut myöntelyä, vaan jouduin jat-
kamaan kysymyksellä hetken hiljaisuuden jälkeen.  
 
SONJA: Niin, niin! Kyllä, kyllä näin on! 
ERJA: Et ei oo varmaan alaa, eikä mitään elämänaluetta, johon ei joku kertos jos-
sain naistenlehdessä, että toimi näin. [Hetken vaiti.] Mut sä koet, et ne ei oikein 
niinku silleen liikuta sua? 
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SONJA: No niin, no liikuta ja liikuta, et kyl ne. Ne on semmosta niinku hyvä, 
hyvä tietää -osastoa. Et voi olla näinkin ja voi olla näinkin, mut jotenkin mä ko-
en, et monessa asiassa se, mihin mä pyrin, ois sit se niinku se joku keski- keski-
tie, et ei niinku. Et ei. [Kiihtyy hieman.] Meillei vaikka karpata eikä meillä olla ve-
gejä eikä meillä niinku. Me ollaan vaan [naureskellen] peruspulliaisia, sit jotain 
siltä ja väliltä. Että jotenkin, em- ei en niinku semmosii. 
 
Sonja päätyi toteamaan, että he ovat niin sanotusti tavallisia, ”peruspulliaisia”. Luonneh-
dinta tuo mieleen aiemmin siteeraamani Essin lausuman erikoisista perheistä, joita esitel-
lään lehtijutuissa, jotta lukijat voisivat kummastella: ”oho vau”. Sonja erottautuu me-
diatekstien ääripäistä asettautumalla ”sille ja välille”. Samalla hän tulee mielestäni toista-
neeksi, ettei hän ja hänen perheensä välitä juurikaan muiden odotuksista. Liittyykö tämä 
muutos sitten aikuisuuteen? Nuoruuden epävarmuus ja kelpaanko minä -pohdinnat 
olivat jääneet Sonjan sanojen mukaan teinivuosiin. Jenni totesi naistenlehtien ja muun 
hömpän liittyvän parikymppisten elämään, kun puhuimme mediateksteistä ja -
kuvastoista sekä niiden mahdollisesti synnyttämistä paineista tai odotuksista. Siteerasin 
aiemmin myös Paulaa, joka kertoi, että hänen elämänsä ”on tässä ja nyt ja se on niinku 
minun elämä”, eikä hänen tarvitse esimerkiksi sisustaa kotiaan tietyn mallin mukaan. 
Haastattelunsa alkupuolella Paula kertoi tunteneensa itsensä jo pitkään aikuiseksi ja toi 
esille, että aikuisuus on vastuun ottamista omasta elämästä. Tätä taustaa vasten lausuma 
omasta elämästä, jota rakennetaan omien halujen mukaan, liittyisi nimenomaan aikui-
suuteen.  
Oletin, että odotukset ja paineet kytkeytyisivät naisten lausumissa yhteen syyllisyy-
dentunteiden kanssa. Arkisissa puheissa naisten väitetään voivan syyllistää itseään liki 
mistä tahansa, ja tämän kulttuurisen, tai tarkemmin stereotyyppisen, tietämyksen perus-
teella yllätyin siitä, kuinka paljon naiset puhuivat armollisuuden lisääntymisestä iän 
myötä. Anteeksiannon aika -ilmaisun poimin Ellan puheesta. Hän kertoi omista koulu-
tusvalinnoistaan ja pettymyksistään. Hän ei nimennyt valintojaan vääriksi, vaan kertoi 
käsittäneensä, että asiat eivät vain aina etene suunnitellulla tavalla. Hän ei voi tälle mi-
tään, joten itselleen voi antaa anteeksi. 
 
ELLA: - - Et miulla on ehkä semmonen niinkun, semmonen anteeksiannonaika 
itselleni, että, et niinkun omat aikasemmat käsitykset on muuttunu ihan täysin ja 
sit[ten?] on tajunnu, että ei nää jutut meekään aina niin, niin kun kuvittelis. Mut 
ei sille [sitte?] voi mitään, että sellasta se on. 
 
Hieman myöhemmin Ella jatkoi samasta aihepiiristä. Hän kertoi sairastumisestaan ja 
hoitoprosessin etenemisestä. Hän kertoo alkaneensa ymmärtää asioita pian hoidon käyn-
nistyttyä.  
 
ELLA: - - Ja sitten mie niinku aloin tajuta asioita taas uudestaan. Ja miusta tun-
tuu, että niinkun. Sit toi sairaus on laittanu miut miettimään tosi paljon asioita, 
just tätä elämää ja tätä aikuisuuttakin. Ja sit sitä niinkun, että, et mitä mie tavot-
telen itseltäni ja, ja miten miusta tuntuu, mitä muut miusta ajattelee ja mitä ne 
ajattelee, et miun pitäs olla saavuttanu. Et se kaikki on semmosta yhtä isoo lan-
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kakerää vaan. Ja et oon jotenkin oppinu analysoimaan itteesä todella hyvin. Ja 
myös antamaan anteeks, ehkä kaikista  vaikeinta ollu niinku tässä viime vuosien 
aikana. Että se virheiden teko. Että jotenkin miulla on ollu semmonen perfektio-
nistinen ajattelutapa koko ajan itestäni, et pitäs olla hirveen täydellinen ja pitäs 
tosi paljon saavuttaa just kaikkee ja muuta. Mut et se alkaa niinku hellittää - - . 
 
Samanlaisesta kehityskulusta puhui Kikka. Hän pohti lapsien hankkimista ja tähän jat-
kona kysyin, kuvaako hän puheillaan kasvua. 
 
ERJA: Niin. Onkse just semmosta kasvua tai jotain? 
KIKKA: On se kasvua.  
ERJA: Et pystyy sanomaan, että no mä teen niinku. 
KIKKA: Niinku tykkää. Et tavallaan, et mie olin hirmu ankara sillon nuorempa-
na itelleni kaikkien asioitten suhteen ja tiukempi. Ja nyt sit[te] osaa niinku löysä-
tä jo. Et ei niinku, mikään ei päivälleen niinku just niin tärkeetä, että tai just et 
pitää niinku just tänään saaha tehtyy ne asiat, että voi niinku löysätä eikä tarvi 
olla itelle niin ankara, että, että ei tarvi miettiä, mitä ne muut ajattelee. 
 
Kikan mainitsema huolestuminen siitä ”mitä muut ajattelee” on sallitumpaa liittää nuo-
ruuteen kuin aikuisuuteen. Vaikka naisen syyllisyydentunteista jopa vitsaillaan, liittyy 
aikuisuuteen tietynlainen asennoituminen esimerkiksi juuri ulkonäköpaineisiin. Teini-
ikäisen nuoren työtön tai naisen on ”sallittua” keskittyä ulkonäöstään huolehtimiseen, 
mutta aikuisen naisen kohdalla tämä tuomitaan turhamaisuudeksi ja epävarmuudeksi.  
Haastatteluaineisto kertoo, että aikuiselta odotetaan huolettomuutta sen suhteen, mitä 
muut ajattelevat – eritoten silloin, kun kysymys on niin sanotusti pinnallisista asioista. 
”Pään pitäminen” eli omien päätösten takana seisominen erilaisissa elämänkulun valin-
noissa on näille mietteille paralleeli. Omien valintojen tekeminen vaatii kanttia: 
 
PAULA: On ja, ja ehkä sitten sillä lailla semmonen patriarkaalisuus näkyy tässä 
meijän yhteiskunnassa, että, et ehkä sekin on niinku ollu vaikea monille [?], että, 
et sitä on joutunu jotenkin perustelemaan, et kun nyt onkin nainen se, joka tie-
naa perheessä ja mies on kotona, että varmaan niinku se mieheltäkin vaatii sitte 
kanttia jättäytyä ikään kuin siihen tilanteeseen, koska se lähtökohtanen odo-
tusarvohan on se, että, et mies elättää perheen, mies käy töissä. 
 
Olen kertonut muun muassa naisten kiivaistakin sananvaihdoista äitiensä kanssa sekä 
sukulaisten esittämistä arvosteluista muun muassa avoerotilanteissa. Näistä sananvaih-
doista ja kyräilyistä kerrottiin hieman pahoitellen tai suorastaan surulliseen sävyyn. 
Vaikka haastatteluaineistossa onkin lausumia, joissa todetaan, että muiden mielipiteet 
eivät kiinnosta eivätkä liikuta, ei haastattelujen kokonaisuutta voi tulkita niin, että naiset 
olisivat täysin vapaita syyllisyyden tunteista. Helmi mietti, että nuorempana hän oli 
hyvin kriittinen oman ulkonäkönsä suhteen. Nyt itsekritiikki kohdentuu toisaalle, ekolo-
gisiin valintoihin ja muuhun toimintaan.  
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HELMI: - - Ehkä myös sellanen mörkö, että, että ”oletpa nyt paha ihminen, kun 
nyt jäi, otit liikaa ruokaa lautaselle ja nyt, nyt tota ilmasto, ilmasto tota kärsii ja, 
ja joudut heittämään nämä pois” ja. Tällasta, niinku sellasta itsensä syyttelyä 
kyllä niinku siitä, että, et toimi niinkun pitäisi hyvän ihmisen toimia. Et se on 
niinku. Ehkä sellaseen toimintaan, ei enää niin siihen ulkonäköön. Vaikka on sit 
tietysti sitäkin vähän vielä, mutta ei ehkä niin ankarasti ehkä kun se oli sillon 
nuorempana. 
 
Ritva kertoi muun muassa imettämisen olevan hänelle edelleen tunteita herättävä asia, 
vaikka nykyisin hän onkin löytänyt oman tapansa toimia: ” että joo minä nyt imetän tätä 
vaikka kolmevuotiaaks ja se on mulle ookoo, niin ei sillon vaikuta, jos joku tulee sano-
maan, että miten sinä sitä voit imettää, et älä, tuo nyt on ihan [naurahtaen] perverssiä tai 
jotain muuta, - - niin ei minua hetkauta enää suuntaan ei toiseen”.  
Ritva kertoi päättäneensä hoitaa pieniä lapsiaan kotona ja olla syyllistymättä tästä 
ratkaisusta. Ritvan puheista oli helppo huomata, että hänen mielestään äidin ei ole help-
poa tehdä tällaista valintaa. Itse hän tuntee tällä hetkellä ”hyvällä omallatunnolla tär-
keemmäks” lasten hoitamisen kotona kuin työelämään palaamisen. Ritvan kokema syyl-
lisyys ei liene harvinaista. Esimerkiksi Jallinojan (2006, erit. 150–151) tutkimuksesta voi 
lukea, että vuoroin on syytelty ansioäitejä, vuoroin kotihoidon valinneita äitejä, ja nämä 
molemmat näkökannat ovat edelleen esillä. Ritva kertoi saaneensa runsaasti vertaistukea, 
mikä oli auttanut häntä paljon, kun ”elää tälleen ehkä vähän eri tavalla kun suurin osa”.  
Ritva jatkoi kertomalla, kuinka hän edelleen kantaa syyllisyyttä siitä, ettei ”pystyny 
esikoista imettämään” niin kauan kuin nykyisen ajattelunsa mukaan olisi halunnut. Hän 
selitti, että aihe on ”tosi arka”. Juttelimme teemasta tovin. Tilanteen tunnelma oli vakava, 
ja ymmärsin, kuinka vaikeasta asiasta on kysymys. Myöhemmin aineistoa analysoidessa-
ni huomasin erään sanavalinnan, mikä saattaa selittää asian kipeää olemusta. Ritva toki 
kertoi jo haastattelutilanteessa pohtineensa, ajoiko häntä ”oma mukavuus” imetystä 
koskeneissa ratkaisuissa, mutta en tuossa tilanteessa ymmärtänyt, että kyse ei ehkä ollut-
kaan pakottavasta [terveydellisestä] syystä vaan aktiivisesta päätöksestä katkaista imetys. 
Ritva kertoi: ” - - en ollu ihan varma, että oliks se nyt [naurahtaen] oikee ratkasu lopettaa 
se vai ei. Että se on tuo syyllistyminen kyllä vähän semmonen.” Yksittäisistä sanoista ei 
voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta on mahdollista, että Ritva oli 
noudattanut jostakin saamaansa ohjetta lopettaa imetys tai imettämisen yrittäminen 
vauvan saavuttaessa tietyn iän. Toisessa kohden haastatteluaan Ritva kertoo, että hän 
toimi nuorena äitinä kirjatiedon mukaan, mutta luottaa nykyisin, aikuisena, omiin tuntei-
siinsa ja tietoihinsa eli toimii siten, mikä ”tuntuu hyvältä”.  
Miehille sallitaan enemmän. Haastatteluissa kerrottiin, että miehet sallivat itselleen 
enemmän. Kysyin Veeralta kysymyksen naisten ja miesten erilaisista aikuisuuksista. 
Kysymys johdatti Veeran ja minut vuoropuheluun, joka käytiin haastattelun loppupuo-
lella. Palasin tällöin Veeran esittämään pohdintaan erilaisista odotuksista. 
 
ERJA: Aatteleksä, että naisten aikuisuus tai tämmönen nuori aikuisuus tai täm-
mönen nuoruus, mitä nyt tässä elämme, niin onks se erilaista kun miehen? 
VEERA: Miesten kanssa eläneenä ja [naurahdus]. Olleena. Niin mielestäni jollain 
tavalla on. Että, en tiiä, että johtuuko se siitä, miten naisten oletetaan käyttäyty-
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vän tai ajattelevan tai olevan, mutta on tuntunu, että naiset niinku jotenki ottaa 
asiat paljon isompana ja stressaa paljon enemmän asioista ja on muutenkin 
enemmän semmosia tunteellisia kun, miehet on enemmän semmosia. No nyt 
vaan ollaan ja eletään, että. On jollain tavalla kuitenkin naisen aikuisuus ja nai-
sen elämä muutenkin vähän erilaista kun miesten. 
ERJA: Onks se just se vaikka, et ottaa vaikka ne odotukset jotenkin henkilökoh-
tasemmin? 
VEERA: Joo, kyl. Minusta tuntuu, että naisilla on enemmän kaikennäkösiä ulko-
näköpaineita; en tosin voi kaikista miehistä tietää, koska en kaikkien miesten 
kanssa ole ollut, mutta ainakin nämä minun, minun tuntemani miehet on ollu 
sillä lailla tyytyväisiä siihen, mitä ne on. Että ne ei niinkun, ne ei niinkun aattele, 
että minun täytyisi nyt olla tuollainen lihaskimppu kuin tuossa jossain lehessä 
on sellanen tai että kun niitä näytetään telkkariohjelmissa vaan sellasia lihas-
miehiä, vaan ne on enemmän tyytyväisiä siihen, mitä ne on. 
 
Koska olimme jo haastattelun lopussa, uskaltauduin kommentoimaan, että miestä on 
vaikeampi kuvitella ”mittaamassa reittä niinku mittanauhalla”, mutta esimerkiksi teini-
ikäiseen tyttöön tällaisen mielikuvan pystyy yhdistämään helposti. Veera vastasi lausu-
maani myönnellen, muttei jatkanut aiheen käsittelemistä. Niinpä kysyin johdatellen, 
ehkäpä erityisesti vastareaktiota odottaen, onko haastattelun mittaan esille tulleen idyllin 
rakentaminen naisen tehtävä:  
 
ERJA: Onks muutenki sitten, niinku vaikka se, että se koti on jotenki sen naisen 
vastuulla, niin onks sit niin, että, et sen naisen tehtävä on sit rakentaa sitä sisus-
tuslehdistä tuttua idylliä tai? 
VEERA: Se, ehkä naiset ottaa sen niinkun tehtäväkseen. Ja naiset ehkä myös 
nauttii siitä, että ne saa laittaa vähän pikkutilpehööriä sinne sun tänne ja ostaa 
Muumi-pyyhkeitä ja muuta sellasta. Että miehille sillä ei ole väliä, että kunhan 
on pyyhe. Mutta naisille, ”aa, Muumi-pyyhe!” *Naurahtaa.] Ja. Kunhan on jotain 
astioita, sentään miltä syyä taas mies aattelee niin, ja nainen aattelee, että no on-
pa kiva, kun nämä on tämmöset Iittalan Teema-lautaset, kun nää on niin nätit ja 
[naurahtaa] jotain sellaista. Että miehet. On. Siinäkin on taas tyytyväisempiä, tyy-
tyväisiä vähempään, et kunhan on jotain ja naiselle taas enemmän on sitten 
merkitystä sillä ulkonäöllä ja muulla sellasella.  
 
Tuttuja arkisia puheenparsia ovat esimerkiksi ”pojat on poikia” ja ”miehet pysyvät aina 
poikina”. Tyttöihin liitetään vastaavasti huolehtiminen ja vastuunkantaminen, mitä ai-
kuistuneen naisen kohdalla heijastelee esimerkiksi pyykkien käsitteleminen ja kodin 
järjestely (ks. Jokinen 2005, 58–59). Kikka huomautti, että naiset voivat todellakin joutua 
kantamaan vastuun kodin hoitamiseen liittyvistä tehtävistä, mutta ei halunnut yleistää 
väitettään liiaksi.  
 
ERJA: - - aatteleksä, että naisen ja miehen aikuisuus, et onks ne jotenkin erilaisia? 
Onks naisen elämä erilaista ku miehen elämä? 
KIKKA: Hmm. No naiset ehkä aikuistuu kyllä aiemmi, kun miehillä on vähä se, 
[naurua äänessä] et ne on pakko mennä sinne armeijaan, että ne aikuistuu. Et tun-
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tuu joissaki tapauksissa, et se on vähän niinku, mutta totta kai ei kaikki käy ar-
meijaa, munkin lähipiirissä niin on sivari-, totaalikieltäytyjiä ja tämmösiä näin 
ni. Tosi. Heistä on ehkä vähän erilainen kuva ollukin alun perin, että he ovat 
enemmänki miettineet asioita [hymyillen] kun sitten nää armeijaan menevät tyy-
pit, että tarvihtee vähän semmosta kuria. Mut joo, ja sitte va-, miehissä huomaa, 
sen, että mimmonen on ollu kotona, et onko asunu oikeesti pitempään kotona ja 
onko siellä äiti ollu just se, joka on koko ajan [asioita?], että, siis just ku mennään 
parisuhteeseen, niin äkkiä sit se nainen joutuu olemaanki sitten se, joka pitää 
huolta kodista, mutta. - - Ja ehkä niinkun nuorilla miehillä, et ne pitempään vä-
hän niinku ehkä saattaa harrastaa sitä rällästämistä. Myöski. Kun naiset, et nai-
set ehkä ottaa vähän vakavammin asiat. Mut sekin on tota tapauskohtasta, et 
mie en oikein tykkäis yleistäkään noita oikeen. 
 
Paula pohti, ettei miesten ja naisten aikuisuuden välillä ole juurikaan eroavaisuuksia. 
Hänkin nosti esiin miehille sallitun ”hölmöyden”. 
 
PAULA: - - Ehkä jonkun verran on niinku semmosta yleistä asennetta, niinku et-
tä, et[tä] miehille pitäs ikään kuin sallia semmosia vähän hölmöjäkin asioita, et 
ne käyttää vaikka rahansa johonki än äs turhanpäiväseen, että ostavat jotain le-
luja. Ja että se on jotenki niinku hyväksyttävämpää ja sallittavampaa kun se, että 
nainen ostaa vaikka kalliit kengät tai kalliin käsilaukun, jota hän ei oikeasti olis 
tarvinnu. Et eh-, ehkä sillä lailla, että mie-, miehiä niinku pidetään tietyllä tavalla 
se-, sillai, et heille sallitaan semmonen niinku [hieman hymyä äänessä] vähän 
enemmän semmost vastuuttomuutta tai. Mutta ei ainakaan minun tuttavapiiris-
sä ja lähipiirissä niin, niin ei se niinku ei se oo mitenkään iso nyt se ero, että.  
ERJA: Et[?] äitiys ja isyys muuttaa ihmistä samalla tavalla?  
PAULA: No joo, kyllä näkisin niin. 
 
Paula mainitsi asenteet, joten kysyin edelleen, ovatko odotukset samat miehille ja naisille.  
 
PAULA: Jos sen aikuisuuden näkökulmasta miettii, niin kyllä varmaan s-, mie- 
miehiltäkin yhtä lailla ed-, edellytetään sitä vastuullisuutta ja. Ehkä pikkasen 
vähemmän kun naista kohtaan, mutta tota. 
ERJA: Onks se vähän semmosta ”pojat on poikia”? 
PAULA: Joo, just, just sitä [naurahtaa]. Et niille pitää sallia le-, leluja ja onpa ne 
sitten jotain. Mitä ne nyt voi olla, jotain, no uus kännykkä tarvii aina saada tai jo-
tain tämmöstä, moottoripyörä tai. 
 
Paula siirtyi puhumaan isästään, joka oli juuri hankkinut uuden teknisen vempeleen. 
Kerrottuaan ostoksesta hieman nauraen Paula väitti, että ostelu on miehille sallitumpaa 
kuin naisille. Jannakin pohdiskeli miesten hupailua, mutta hän arvioi myös, onko naisilla 
todellakin miehiä enemmän taipumusta analysoida tekemisiään, elämäänsä ja ajatuksi-
aan.  
 
ERJA: Mullon oikeestaan enää kaks kysymystä jäljellä. Toinen on se, et luuleksä, 
että naisten ja miesten aikuisuus on erilaista? 
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JANNA: Tuo onki aika hyvä. Mie en tiiä, miust tuntuu. Mitä mie oon ite kattonu 
näitä omia veljiäni ja sit noita miesystäviä, niin miust tuntuu, et ne ei oo aina-
kaan niinku kelaile sitä hommaa niinku niin paljon. Et ne vaan jotenkii. Onhan 
sitä itekii menny työpaikkojen mukaan ja muuta, mut sitä niinku miettii sit, et 
mihin tää johtaa ja et onks tää niinku ja niinku, niinku kuitenki sillai miettii. Mut 
miust tuntuu, et, et niinku omat veljetkii, niin se on sit niinku jotenkii ku on löy-
täny se parisuhde ja sit on tullu lapset ja ne on vaan jotenki niinku luiskahtanu 
siihen sen enempiä niinku murehtimatta, mut et ite sit näit niinku kelailee. Mie 
en tiiä, se voi tietyst olla myös niinku henkilökohtanen ero, et onhan varmaan 
paljo myös naisia, ketkä niit ei niin paljo kelaile, mutta tälleen ainaki tuntuu, et 
omas lähipiirissä se niinku mietityttää se. 
ERJA: [Alkuosasta ei saa selvää] keitetä[?] se pannu teetä ja sit aleta kelailla siinä. 
JANNA: Niin, niin ja tyttöjen kanssa ku  meilkii on se noitten lapsuuenkavereit-
ten kanssa ja sit ku juuvaan siin sitä viintä, niin kylhän siin niinku mietitään just 
parisuhdetta, töitä, asuntoja niinku kaikkee tällast tulevaisuuden suuntaavaa. Ja 
sitte, kun juttelee. Juttelee just poikaystävän kans, et ”no mitä työ teitte?” ”No 
myö ryypättiin ja juteltiin vuan mukavia.” Et en mie etes tiiä, mitä ne siel sit jut-
telee, mutta että viimeks ne oli leikkiny merirosvoja. [Naurahdellen] et niinku si-, 
niinku sillai, että, et. 
 
Esikuvat69 . Ryhmäkeskustelussa otin esille naisen mallit. Kysyin, onko suomalaisille 
nuorille aikuisille naisille tarjolla jonkinlaisia naisen malleja ja mistä tällaisia esikuvia voi 
löytää. Kysyin asiaa, sillä teemaa käsiteltiin vain vähän yksilöhaastatteluissa. Kuitenkin 
esimerkiksi lehtijuttujen ja tv-sarjojen yhteydessä mainittiin hahmoja, jotka voivat ärsyt-
tää. Koska hahmot herättävät tällaisia tunteita, niiden voi tulkita olevan tarjoumia tietyn-
laisesta elämäntavasta, arvoista tai asenteista.  
 
ERJA (ryhmäkeskustelussa): Öö. Sit. Oikeestaan mullon pari kysymystä jäljellä. 
Ihan semmosia. Yks asia, mitä mä joittenkin kans puhuin, oli [n] esikuvat. Onks 
semmosii naisen malleja tai? 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): No kyllä n- nyt[?] niissä naistenlehissä on, että. 
Naistenlehissä on, on semmosia. Annetaan sellasia. Malleja tai. Ei niitä tieten-
kään oo pakko ottaa. 
ERJA (ryhmäkeskustelussa): Mm. 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): Ottaa tuota itelle malliks tai esikuvaks, mutta kyllä 
siellä tarjotaan erilaisia.  
JANNA (ryhmäkeskustelussa): [Aloittaa jo Siljan puheen alle] niin, niin, yri-, mut 
tuo oli just hyvin, et yritetään niinku ainakii tarjota. 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): [Taustalle] nii, niin. 
JANNA (ryhmäkeskustelussa): [Taustalle hiljaa puhuen] erilaisia. 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): Kun niitä on paljo sellasia, et joku nainen kertoo. 
Sen hek-, hetkisestä elämäntilanteesta tai. Jostakin Anna-lehessä Elämäni tarina -
palsta, missä se kertoo lapsuuvesta omaa ikääsä, s- niinku, sen elämänkulkusa. 
                                                     
69 En ole teemoitellut ryhmäkeskustelua yksilöhaastatteluiden tapaan, mutta ryhmässä käyty poh-
dinta naisen malleista avaa näkymiä esimerkiksi asenteisiin eli ajatusmaailmaan kuuluviin asioihin.  
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Ja sitten, sitten on niitä semmosia menestyjäjuttuja jossain lehissä. Semmosia 
menestyviä naisia. Että miten ne on niinku pärjänny ja silleen ni. 
JANNA (ryhmäkeskustelussa): Ja sit mie aattelen, et kyl niinku tämmöset ihan 
viihteelliset jutut, missä jääkiekkoilijan rouva hoitaa, hoitaa lapsia kotona ja hä-
nest tehään sit semmonen juttu, miten hää pyörittää arkea, ku mies ei oo pois, nii 
kylhän siinki yritetään tarjota. 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): [Jannan puheen taustalle] [?] nii, nii. 
JANNA (ryhmäkeskustelussa): Nii, yritetään tarjota että, että hänkin täällä.  
SILJA (ryhmäkeskustelussa): [Hymyä äänessä] nii, lämmittää maksalaatikkoo 
[naurahtelee hieman] - -  
 
Meri kuunteli Siljan ja Jannan vuoropuhelua ja jatkoi arvioimalla, ettei hän jää mietti-
mään niinkään naistenlehtitekstejä, mutta lähempää tulevat viestit herättävät enemmän 
pohdintaa. Esimerkkinä hän kertoi sukulaisten esittämistä lausahduksista, joka kohdis-
tuivat Merin serkun ja erään toisen sukulaisen omakotitaloprojekteihin ja häihin. Tanja 
kysyi keskustelijoilta, tarkoittavatko he, että suvusta nostetaan sankareita esille. Janna 
avasi vihjailun ideaa selittämällä, että tällaisissa puheissa on ideana esittää arvostelu 
toisen henkilön kautta puhuen. Janna totesi, että hän on ”herkistynyt” tällaisille puheille: 
”no nii, no nii, nyt tulee taas kritiikkiä”, hän kertoi ajattelevansa, kun sukulaiset alkavat 
puhua ”serkun” tekemisistä. Herkistymiselle hän esitti syyksi sen, että ”sitä tietyst jonkii 
verran on joutunu kuuntelemaan”. Tanja sanoi torjuvansa kuvatunlaiset puheet toteamal-
la, ettei tunne puheen kohteena olevaa henkilöä. Tätä lausahdusta voi käyttää ainakin 
silloin, kun sukulaiset ryhtyvät puhumaan ”lähikylän” tapahtumista.  
Omiksi esikuvikseen Tanja nimesi ryhmäkeskustelussa äitinsä ja isoäitinsä. Heidän 
piirteitään voi löytää omasta itsestään ja vaalia niitä, Tanja kuvasi. Janna jatkoi pohtimal-
la, että erilaisista elämänkuluista ja -tapahtumista huolimatta esimerkiksi omaa äitiä voi 
ihailla juuri hänen piirteidensä vuoksi. Naistenlehtien esikuville Tanja antoi oman roolin-
sa: 
 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): - - naistenlehet ylipäätään tavallaan ne henkilö-
kuvaukset ja tämmöset on silleen tosi tärkeitä, että ylipäätään niinku ne toimii 
semmosena vertaiskokemuksina. Koska ei kuitenkaan oo vaikka mahollista 
muuten tavata niin paljon ihmisiä. Ja ikäänku kuulla, että, että, että aha, jos on 
vaikka valinnu tämmösen, niin se saattaa johtaa tämmöseen lopputulokseen. Ja 
sitähä voi niinku miettiä, että no okei, onko mulla halua tehdä tämmöstä valin-
taa, et onko tuo se saavutus, minkä, minkä mä haluan myös saavuttaa ja siis ja 
samoten niinku ihan [hymyä äänessä] nää kaikki sisustuslehet ja kaikki semmoset, 
että yleensä sittekö niinku tarkastelee niitä, ehkä mä oon niinku jotenki tosi epä-
esteettinen tai jotaki, mutta mä en niinku mä en löydä sieltä sellast mit-, [?] mä 
oikeesti haluaisin vaikka asuu, tosi harvoin löytyy, että ”ai jaa, että tollainen - - 
ei kiitos”. - - 
 
Tanja selosti, että hän saattaa lukea tällaisia sisustusjuttuja ja katsella kuvia ja todeta, 
kuinka paljon aikaa ja rahaa ja vaivaa esitellyt sisustukset ovat vaatineet – ja todeta, että 
hänen ei kannata ryhtyä samaan. Hän puhui myös henkilöjutusta, joka kertoi nuorena 
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leskeksi jääneen naisen ajatuksista. Juttu oli jäänyt Tanjan mieleen ja hän kertoi pohti-
neensa jutun herättämiä ajatuksia jo useamman päivän ajan. Juttu oli johdattanut Tanjan 
miettimään asennoitumista: ”Musta se on asenteesta kiinni. Siis niinku. Tosi moni asia on 
asenteesta kiinni. Ja sitte se oli. [Naurahtaen] Kiinnostavaa. Se on mietittäny kyllä monta 
päivää.” Rohkaistuin kysymään tämän jälkeen, ovatko lehdetkin keskustelukumppanei-
ta. Tanja vastasi ”kyllä” nopeasti ja napakasti70.  
Aikuisen ajatusmaailma -kerrostuma kuvastaa nuoren aikuisen naisen kasvuprosessia 
ja sen hedelmiä. Aikuinen on henkisesti kypsynyt, hän kantaa vastuuta itsestään ja hoitaa 
omat asiansa. Myös muista huolehtiminen on osa aikuisen henkistä olemusta. Hän elää 
itsenäistä elämäänsä omassa taloudessaan. Haastatteluaineisto kertoo omien polkujen 
kulkemisesta ja oman mielipiteen muodostamisesta. Tehtyjen valintojen takana seisotaan 
hyvinkin jämäkästi, mikä tulee esille eritoten ristiriitatilanteissa. Sukulaisten ja muiden 
läheisten neuvot ja utelut herättävät kiukkua, mutta saavat toisinaan nuoren aikuisen 
naisen myös huomaamaan, että aiheettomilta tuntuvat kommentit onkin oppinut ohitta-
maan. Naiset kertoivat armollisuuden lisääntymisestä, mutta yhtälailla pohdittiin itseen 
kohdistuvia odotuksia ja omia kohtuuttomia vaatimuksia omalle itselle. Pelko äkillisistä 
kriiseistä ja ekohuoliksi nimeämäni ajatukset lukeutuvat nekin nuoren aikuisen naisen 
huolien joukkoon. Haastatteluaineistoon sisältyy mietteitä, jotka nostavat esiin sukupuo-
len. Onko naisen tehtävä huolehtia kaikesta ja kaikista? Miettivätkö ja analysoivatko 
naiset miehiä enemmän omaa elämäänsä? Sallitaanko miehille enemmän vapautta eli 
onko heillä lupa hölmöillä myös aikuisina? Haastatteluaineiston perusteella naiset vas-
taavat näihin kysymyksiin pääosin myöntävästi.  
 
 
5.2 MILLAISENA ELÄMÄNVAIHEENA HAASTATELLUT NÄKEVÄT AIKUI-
SUUTENSA? 
 
Haastatteluissa puhuttiin, kuten etukäteenkin aavistettavissa oli, liikkeellä pysymisen 
halusta ja toisaalta jämähtämisestä. Nämä kaksi näkökulmaa aikuisuuden elämänvaihee-
seen vaikuttivat niin keskeisiltä, että nimesin kerrostumista yhden pysähtymiseksi ja sitou-
tumiseksi ja toisen liikkuvuudeksi ja avoimuudeksi. (Ks. teemoittelusta liite 6.) 
Haastateltavat liittivät aikuisuuteen mielikuvan aloilleen asettumisesta. Myönteisessä 
mielessä puhuttiin esimerkiksi turvasta. Kielteisessä valossa aloilleen asettumista nimitet-
tiin pysähtyneisyydeksi ja jämähtämiseksi. Liikkeen ja liikkuvuuden tematiikkaa käsitel-
tiin haastatteluissa runsaasti. Esimerkiksi työsuhteiden katkonaisuus ja muuttaminen 
työn ja opiskelun vuoksi nivoutuivat katkonaisuuteen, ennakoimattomuuteen ja ei-
pysyvyyteen. Toisaalta liike nähtiin positiivisena, ja useat haastateltavat näkivät tulevai-
suutensa avoimena ja toivoivat sen säilyvänkin avoimena ainakin jossakin määrin. Muu-
tama naisista haaveili nimenomaan projektiluonteisesta tai freelancer-tyyppisestä työstä.  
                                                     
70 Jos nainen kertoo jonkin kaunokirjallisuudesta tutun henkilöhahmon olleen itselleen kuin keskus-
telukumppani tai hän nimeää jonkin hahmon esikuvakseen, ei lausumassa ole mitään naurettavaa. 
Kaunokirjallisuuteen viittaaminen kertoo ”sivistyneestä” lukuharrastuksesta. Naistenlehden jutussa 
haastatellun henkilön asemaan asettautuminen ja tästä ääneen puhuminen voivat vastaavasti saada 
aikaan virnistelyä.  
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Avointen näkymien ja liikkeessä olevan elämän vastapainoksi sijoitettiin perhe. Tiettyyn 
fyysiseen paikkaan, omaan kotiin, sijoittuu turvasatama, jossa ovat lapset ja puoliso. 
Sitoutuminen parisuhteeseen ja paikkaan näyttäytyi aineistossa myönteisenä pysähtymi-
senä eritoten äitien puheissa.  
Parisuhteesta, perheestä ja lapsista puhuttiin erilaisista perspektiiveistä käsin. Näkö-
kulmia edellä mainitun sitoutumisen lisäksi olivat muun aikuiseksi tuleminen ja läheis-
ten odotukset vauvoista. Lasten (päivä-)hoitoon kytkeytyy monia työtä, opiskelua ja 
vapaa-aikaa koskevia pohdintoja, jotka olen käsitellyt edellä. 
 
5.2.1 Aikuisuus pysähtymisenä 
Haastattelutilanteissa puhe aikuisuudesta kiertyi usein aikuisuuteen pysähtyneisyytenä. 
Hoikkala (1993, 68) on samoin päätynyt omien aineistojensa äärellä toteamaan, että aikui-
suus voidaan nähdä muun muassa jämähtämisenä, joka tarkoittaa kangistumista ja kat-
keroitumista. Haastattelemani naiset kuvasivat seisahtumista myönteisessä mielessä 
sitoutumisena ja turvana. Taulukossa 9 on esitetty kerrostuman sisältämät temaattiset 
kokonaisuudet ja niiden alle sijoitetut ”koodit” eli teemat. 
 






pysähtyminen: toivoton, luovuttanut aikuinen 
pysähtyminen: tylsä, vakava, jämähtänyt aikuinen 
Sitoutuminen 
sitoutuminen: sitoutuminen paikkaan 
sitoutuminen: sitoutuminen valintoihin  
Turva turva: perhe, koti turvasatamana 
Paluu- ja maallemuutto paluu- ja maallemuutto: paluumuutto 
  
 
Yksilöhaastatteluissa tuli esille, että haastateltavat eivät halunneet olla esimerkiksi tylsiä 
tai vakavia, joten he halusivat tehdä eron oman nuoruutensa tai omanlaisensa aikuisuu-
den ja tylsän aikuisuuden välille.  Jos aikuisuus on kangistumista tai jämähtämistä, on 
selvää, että kukaan ei halua tavoitella sellaista vaan näkee sen – tulevaisuuden – uhkaku-
vana (Hoikkala 1993, 75–76). Valintojen ja joustavuuden ollessa yleisiä iskusanoja ei ole 
viisastakaan määrittyä pysähtyneeksi, jäykäksi aikuiseksi vaan on kannattavampaa valita 
nuoruuden liikkuvuus ja avoimuus. Nuori on nykyajan ihanneihminen ollessaan yksilöl-
linen, originelli ja kehittyvä (Nugin 2008, 196).  
Toivoton, luovuttanut aikuinen. Hoikkala (1993) on nimennyt aikuisuuden haarnis-
kamallin, jolla hän tarkoittaa aikuisuutta tukahduttavana. Aikuisuus on kankeaa, jäykkää 
ja raskasta. Ahdistava aikuisuus on myös teeskentelyä, vastakohtana aidolle spontaaniu-
delle. (Hoikkala 1993, 76–78.) Haastatteluaineistostani välittyi hieman samanlainen käsi-
tys nuoruudesta aitona ja aikuisuudesta jonakin lannistumisen kaltaisena tilana. Naisista 
kolme nosti esille tietynlaisen periksi antamisen. Auri päätyi toteamaan, ettei aikuinen 
voi olla kapinallinen. ”Valittajista” puhuttiin muissakin yhteyksissä, mutta aikuisuuden 
aprikoinnin yhteydessä viitattiin omien ihanteiden edistämiseen vastakkaisena pelkälle 
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voivottelulle. Meri kertoi järjestötoiminnan olevan yksi keskeisistä elämänsisällöistään. 
Tässä yhteydessä hän kertoi, että ”kipinä elää” vielä.  
 
MERI: - - harrastuksiin mä ite luen kaikki järjestötoiminnan ja sellasen, missä mä 
oon ite mukana. Niin on ne tärkeitä. Joku sellanen ihmeellinen maailmanparan-
nus. Joku kipinä vielä elää, et niinku haluaa muut-, näkee jotain asioita, mitkä on 
väärin, ja haluaa muuttaa niitä tai ainakin haluaa pitää ääntä niistä, et ”tää on 
nyt ihan väärin”. 
 
Tulkitsin Meriä niin, että hän ajattelee vaikuttamisenhalun katoavan yleensä jossakin 
elämänvaiheessa. Tähän tapaan tuntuisi ajattelevan myös Helmi. Hän kertoi, ettei hän ole 
tylsä aikuinen vaan sellainen, joka on uskaltaa olla vähän lapsi71. Hän tarkensi: 
 
HELMI: Siis sellan tylsä, [et] tai siis jos ajatellaan, et aikuisuus on tylsää, että ai-
kuiset ei enää hulluttele tai aikuisuus on liian vakavaa, niin sellanen aikuinen en 
ehkä oo.  
ERJA: Mm. [Hiljaa pidemmän hetken, kirjoittanee.] Millanen aikuinen sä sitten oot? 
Sellanen, joka on vielä [hymyillen] vähän lapsi? 
HELMI: [Hymyillen] no vähän sillai, mm, no emmä tiijä, ehkä, ehkä sellanen ai-
kuinen, [miettii lyhyen hetken hiljaa] joka on viel idealisti [naurahdus]. Että, et niin-
ku oikeesti usko, [yskäisy], uskoo siihen, että, että niinkun asioihin voi vaikuttaa 
ja as-, asioita voi niinku. Et ehkä tarkotin sillä vakavuudella sellasta, et en oo an-
tanu periksi, että, että voi-voi ku asiat on tälla lailla ja valittaa vaan kaikista asi-
oista, kun sellasia niinku näkee hirveen paljon. Ja sit niinkun tavallaan tyytyny 
siihen, että tää nyt on tällasta. Et ehkä sellanen aikuinen, et oon vielä jaksanu, 
idealisti, että maailmaa voi muuttaa. 
 
Tylsä, vakava ja jämähtänyt aikuinen. Hulluttelu ei kuulu aikuisuuteen, vaan aikuiset 
tekevät vakavia asioita, esimerkiksi käyvät töissä ja valittavat. Aikuisuus saatetaan kuva-
ta hyvinkin synkin sävyin (ks. esimerkiksi Nugin 2010, 45). Kysyin Siljalta, tuntuuko 
hänestä kivalta, jos joku määrittelee hänet aikuiseksi. Silja epäröi ja jäi puntaroimaan 
sanan ”aikuinen” myönteisten ja kielteisten konnotaatioiden välille. Ainakin vielä Silja 
kallistuu kielteisemmälle kannalle: 
 
SILJA: - - no en mie oikeen tiijä. Ehkä se on toisaalta en tiijä sit aikuinen voi olla 
vähän semmonen tylsäki ehkä toisaalta. Se voi olla vähän riippuu siitä tilantees-
ta että. Ehkä, en tiijä. Jos se aikuinen on silleen niinku jotenkin silleen tylsim- et 
se on jotenkin tylsä ja jämähtänyt niin sitten ei mut jos se on semmonen ihan 
vastuullinen, niinku huolehtii itestään ja muista ja ei oo silleen ihan sikaitsekäs 
niin ehkä sitte mua niiinku, et se on ihan ok, jos joku sannoo aikuiseksi. Että 
riippuu, mitä sillä haetaan tai mitä sillä tarkotetaan tai jotenkin. En tiijä. 
                                                     
71 Nuginin (2008) aineistossa esiintyy muun muassa Mihkelin lausuma, jossa hän puhui lapsekkuu-
den säilyttämisestä: ”Pidän ihmisistä, jotka ovat aikuisia, mutta ovat onnistuneet säilyttämään tar-
peeksi - - lapsekkuutta [childishness+.” Villem kertoi ihmisen ”sisällä säilyvästä lapsenomaisuudesta 
[childhood+”. (Nugin 2008, 195.) 
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ERJA: Kumpaa sä ymmärrät sillä enemmän? Ajatteleksä enemmän sillä sitä tyl-
sää vai aatteleksä enemmän sillä sitä vaikka sitä vastuullista jos tolleen ihan - 
SILJA: Positiivisesti? 
ERJA: - mutu-tuntumalla? 
SILJA: Niin, no ehkä se tässä vaiheessa vielä on vähän semmosta tylsää tai jo-
tenki että en mie nyt ehkä ihan, mie helposti sitä kyl mie ehkä ennemmin jos äk-
kiä pitäs heti sannoo niin varmaan tulis mieleen joku semmonen tosi tylsä juttu. 
 
Aikuisista kerrottiin myös, että he ovat rauhallisempia. Rauhoittuminen nähtiin pääsään-
töisesti myönteisenä ja sillä tarkoitettiin muun muassa sitä, ”että ei tartte enää juosta 
baareissa eikä tehä mitään muutakaan, sitten on aikuinen”, kuten Veera määritteli. Sonja 
kertoi, ettei hän ”jaksa enää tehä mitään tempauksia, mitä ehkä nuorempana on, on jak-
sanut itsekin”. Kun kyselin, mistä aikuisen tunnistaa, Sonja kuvasi heidän käyttäytyvän 
eri tavalla kuin nuorten: typerän jäykästi. Essi lähestyi aikuisten jäykkyyttä oman äitinsä 
antaman vastakkaisen esimerkin kautta. Essin äiti ei toimi näiden odotusten mukaan.  
 
ESSI: Niin tai ei se, ei se oo niinku siitä ulkonäöstä, et näyttäähän se aikuiselta ja 
se on hirveen semmonen niinku fiksun näkönen ja semmonen. Mut et sillä on 
kaikkee semmosii hullutuksia ja semmosia niinku, semmosia kivoja juttuja, mitä 
sitten aatellaan taas, et ei aikuiset voi tehä noin tai ei aikuiset tee silleen ja täl-
leen. Tai ei aikuiset sano noin tai tee noin tai - - Kuuntele rokkia täysillä, kun 
imuroi tai jotain niinku sellasia juttuja. Tai lähe vaan niinkun ulkomaille jonne-
kin niinku vaik tietää, et on rahat vähissä, niin silti vaan niinku iskän kanssa ka-
hestaan johonki. - - Ja ne on semmosii niinku hyviä asioita taas toisaalta niinku, 
missä mua ei haittaa yhtään, että mua verrattais omaan äitiin.  
 
Kuten Essi kertoo, tällaiseen aikuiseen häntä saa verrata. Jäykkiin ja tylsiin aikuisiin – 
Hoikkalan (1993) haarniskaan puettuihin aikuisiin – rinnastaminen oli naisille keskeinen 
syy kieltäytyä määrittymästä ”aikuiseksi”. Aineistosta ei ole mielekästä ryhtyä laskemaan 
kielteisiä ja myönteisiä ilmaisuja aikuisuudesta, mutta selvää on, että sanana ”aikuinen” 
voi herättää hyvinkin kielteisiä mielikuvia, ja monet näistä mielikuvista liittyvät juuri 
pysähtymiseen. Myönteisessä merkityksessä se viittaa muun muassa vastuuseen, johon 
ristiriitaista kyllä, nivoutuu myös pysähtymistä. Saman voi todeta turvan löytämisen tai 
turvapaikan rakentamisen kohdalla. 
Pysähtyneisyyden mahdollistaa sitoutuminen, mikä määrittyy haastatteluaineistossa 
henkiseksi valmiudeksi ja haluksi tehdä pysyviä ratkaisuja, jäädä aloilleen joko konkreet-
tisesti tai kuvaannollisemmin. Esimerkiksi Helmi ajattelee, että rohkeus tehdä pysähty-
mistä koskeva valinta erottaa teinin ja aikuisen. Otin puheeksi Helmin toiveen vauvoista 
ja kysyin, liittyykö aikuisuuteen sitoutuminen.  
 
HELMI: Joo, varmaan kyllä, koska niinku tavallaan ku äsken sanoin siitä niinku 
päämäärättömyydestä, mikä on niillä ikuisuusteineillä, niin tavallaan sellanen 
niinkun. Joo, on se varmaan sitoutuminen, koska. Tavallaan. Jos ajatellaan sitä, 
et mitä, mitä aikuisuus vaik olis, et se tai mä oon ainakin nähny sen aina sellase-
na niinkun, et sitten on niinku perheen perustaminen ja sit jonkun työpaikan 
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löytää ja, et sit on niinku oikeissa töissä tavallaan ja. - - sit ku menee niinku oi-
keisiin töihin, ja tämmösii niinku, et kyl[hän] se vaatii sit niinku sitoutumista ja 
sellasta niinkun et uskaltaa, tavallaan uskaltaa pysähtyä ehkä. Uskaltaa sitoutua, 
uskaltaa niinku, uskaltaa siihen, että, että tää on hyvä, että ei tuu sit tai niinku. 
Et emmä tiä, voihan se tulla, että tulee joku pakokauhu. Että: ”Apua, haluanko 
sittenkään!” Et en mä tiedä, pitääkö olla ehdoton, sellanen niinku ei saa ees, ei 
saa pelottaa, kyllä varmaan saa pelottaa, mutta niinkun sellanen että. Et ehkä ai-
kuisuuden ero ja teinin ero on siinä, et jos sä oot sitoutumassa johonkin, niin si-
toudutko sä siihen vai lähetkö sä karkuun viime hetkellä. Ehkä tälleen vois olla. 
 
Ajatus siitä, että pysähtyminen vaatii jonkinlaista mielenlaatua, sopii hyvin Levinsonin 
(1979) ja hänen tutkimusryhmänsä kuvaamaan ”aloilleen asettumisen” vaiheeseen. Ky-
seisessä vaiheessa rakennetaan uutta elämänrakennetta aiemman, väliaikaisen rakenteen 
tilalle. Nuoren [miehen] valtaa halu ottaa asiat vakavammin, kantaa vastuuta ja päättää, 
mikä on todella tärkeää. Aloilleen asettuminen tapahtuu 30. ikävuoden siirtymän jälkeen, 
yleensä noin 32.–33. ikävuoden tienoilla. Vaihe on varhaisaikuisuuden kulminaatiopiste, 
jolloin nuori aikuinen asettautuu tiettyihin valintoihin ja omistautuu niille työssä, per-
heessä, yhteisössä, ystävyyssuhteissaan ja niin edelleen. Yksilö hakee paikkansa ”heimos-
saan”, jolla tarkoitetaan tässä laajaa joukkoa erilaisia yhteenliittymiä ihmiskunnasta tai 
kansasta ammatilliseen, paikalliseen tai etnis-uskonnolliseen ryhmään tai muuhun sellai-
seen yhteisöön. (Levinson, Darrow, Klein, Levinson, & McKee 1979, 139–141.)  
Sitoutuminen valintoihin. Levinsonin ja kumppaneiden (1979, ks. esimerkiksi 142–
143) mallissa nuori aikuinen [mies] nousee tikkaita puola kerrallaan ja tähtää pitkälle. 
Pitävien päätösten tekeminen tarkoittaa sitoutumista, minkä haastateltavat liittivätkin 
aikuisuuteen. Haastatteluhetkellä 35-vuotias Tanja pohti, että aikuinen pitäytyy tekemis-
sään valinnoissa. Hän myös mainitsi hieman epämääräisesti oman ajan järkevän käytön, 
minkä voisi rinnastaa edellä mainittuun ”tärkeyteen” eli valintojen punnitsemiseen: 
aikuinen tekee sitä, mikä on tärkeää. Mutta tarkoittaako Tanja, että esimerkiksi opintojen 
keskeyttäminen on hyväksyttävää, jos ei koekaan käyttävänsä aikaansa järkevästi? Yhtä 
lailla hän saattaa tarkoittaa, että päätöksien pitäminen on järkevää eli omaa aikaa kannat-
taa ”uhrata” ja suorittaa tutkinto.  
 
TANJA: No joo, ero on oikeestaan vaan siinä, että, että tuota. No on aikuisellakin 
mahollisuus tehä virheitä ja epäonnistua, emmää sitä sano, mutta että siinä kui-
tenki mun mielestä niinku se. Aikuinen näkee paljon paremmin, että mihin se 
johtaa kuitenki, että se niinku, et se vastuullisuus vähän erinäköstä. Että kuiten-
ki, jos valitsee jonkun vaikka opiskelupaikan, niin mä nään, että aikuinen ei mee 
sinne sillä tavalla, että, sillä tavalla kokeillakseen, että olis siellä vaan niinku 
vaikka kolme viikkoa. Ja niinku okei, ei tää kiinnosta ja sitten niinku. Että mun 
mielestä aikuisen pitäs pystyä sitoutumaan vaikka siihen koulutukseen nyt kol-
meksi vuodeksi vaikkapa. Että kun nuorilla mun mielestä se on vielä ihan oo-
koo, et jos he menee jonnekin kouluun ja tajuu, että ei tää oo mulle, niin-niin, sit-
ten niinku että ei jaksakaan tehä sitä loppuun, että totta kai joitakin täytyy myös 
kannustaa tekemään jotakin joskus loppuun, koska voi jäähä siihen kierteeseen, 
että aina vaan alottaa ja ei niinku koskaan niinku saa mitään valmiiks ja sitten 
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taas siitä tulee semmonen tosi iso mustelma, mutta. Mutta tuota. Että tavallaan, 
aikuisella just semmonen niinku vastuullisuus tai omien, niinku semmonen jo-
tenkin jär-, oman [naurahtelua äänessä] oman ajan järkevä käyttö tai joku semmo-
nen ehkä on sellasta. Että [puhuu hieman itsekseen] niinko on erilaista kun nuorel-
la. 
 
Joissakin haastateltavien kertomuksissa pysähtyminen oli voinut osoittautua viime het-
killä huonoksi vaihtoehdoksi tai tuleva pysähtyneisyys oli alkanut ahdistaa. Tällöin seu-
rauksena oli joskus ollut pakeneminen tilanteesta eikä suinkaan asettautuminen vallitse-
vaan tilanteeseen. Alle kolmekymppinen, melko kaukana Levinsonin (1979) aloilleen 
asettumisen vaiheesta elävä Ella kertoi eronneensa parisuhteesta karatakseen vielä va-
pauteen. Tulevaisuudessa näkyivät nimittäin esimerkiksi lapset ja omakotitalo. Haastatel-
tavat mainitsivat juuri nämä kaksi sitovina ja rajoittavina tekijöinä. Pari vuotta Ellaa 
vanhempi Kikka kertoi pohtineensa omistusasunnon taakkaa. Samoin alle 30-vuotias 
Janna kokee ainakin vielä ”häät ja lasten hankkimiset” ja etenkin talon hankkimisen isoi-
na asioina, jotka vaatisivat sellaista sitoutumista, mihin hän ei ole valmis. 
 
JANNA: - - tietys mieles minuu, oikeestaan minuu ne häät ja lasten hankkimiset, 
niin ne ei niinku ees tunnu niin isoilta ku se jotenki se oman talon hankkiminen, 
et se on minust jotenki ollu hurja-, kaks minun kavereist just niinku lukiokave-
reita, ni, hyvä ystävä on nyt ostanu niinku omat, omat asunnot, niin se jotenki 
minust tuntuu hirvittävän isolta, ku ite jotekaa, se on niinku kaikist kauimpana 
tavallaan se yhteen paikkakuntaan sitoutuminen täl hetkellä, ku ei oikeestaan 
tiiä, et mis-, mistä sit tulee saamaan vuuen päästä esimerkiks töitä ni. 
 
KIKKA: - - Mie haluisin kyllä itelleni asunnon tai talon, mutta silti mie myös ha-
luaisin pystyy matkustelemaan vapaasti ja vaihtamaan sitä paikkakuntaa, et se 
on vähän niinku ristiriitanen juttu, [toisaalta?] mie haluisin niinku jäähä tänne ja 
ostaa tosiaanki sen talon ja olla sitten täällä, mutta myös ehkä haluisin vaikka 
muuttaaki vähän ajan päästä pois. Tietysti mikään ei estä laittaa vuokralle sitte 
sitä, mutta toisaalta mie, se on vähä niinku semmonen ristiriitanen, että vakiin-
tua tähän yhteen paikkaan vaiko sitten. Ja tätä me o vähän niinku pyöriteltykin 
nyt avopuolison kanssa tässä. Et ostetaanko joku semmonen vähän niinku vaih-
toehtoratkasu, joku semmonen ei-niin hy-, hieno talo, [niinku?] pikkunen vaan 
asunto, että voi asuu sit siinä ja laittaa vuokralle sen ja lähtee sitten pois.  
 
Lasten ohella sitovana mainittiin vakituinen työ. Auri kertoi, kuinka hänen vanhempien-
sa elämä näyttää pysähtyneen. Kysyin häneltä, voisiko hän ajatella löytävänsä itsensä 
vastaavanlaisesta tilanteesta joskus tulevaisuudessa. 
 
ERJA: Aatteleksä, että sä itsekin voisit löytää ittes jonaki päivänä samasta tilan-
teesta, et sä oot siellä - 
AURI: Että mä oisin siellä pysähtyneenä? 
ERJA: Pysähtyneenä. 
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AURI: Omistus- tai siis omakotitalossa. Hohhoh. Se on kyllä jännä. Tavallaanhan 
sitä haluaa ja sitten tavallaan siihen on aika iso vastustus. Tai et mullei oo mi-
tään kiirettä siihen. Mut se on varmaan sellanen, että siihen vaan päätyy. 
ERJA: Miks sitä haluu vastustaa? 
AURI: No. [Hiljaa hetken.] No ehkä siihen liittyy sellanen, et sit pelkää, et elämäs-
tä tulee tylsää. [Naurahtaa.] Niin. Niin. Toisaalta tällanen epävarmuus on myös 
ihan kii- kiinnostavaa. Toisena päivänä ihan huippukivaa ja joku päivä on taas 
tosi kauheeta. Mutta että vaa. Niin, tähän nyt varmasti liittyy myös paljon niin-
ku tähän hetkeen sellasta, että, et oppis nauttimaan just tästä hetkestä, koska oi-
keesti jos miettii niinku, et en mä oo kyllä valmis menee yhtään taaksepäinkää, 
enkä mä nyt oikeestaan, mul oo kauhee kiire mennä sinne eteenkäpäin.  
ERJA: Sinne pysähtyneisyyteen? 
AURI: Niin, jos se on sitä pysähtyneisyyttä ja sit jos aattelee, et taaksepäin me-
neminen on taas sitä, että joutuu luopumaan jostain niinku aikuisuuden jutuista, 
takasi jos menis takasi nuoreks, emmä oikeestaan sitäkään halua. Sekin oli aika 
kaoottista, ku ei tienny yhtään mitään. Nyt mä tiiän ees jotain. Et toi sun, niin. Et 
toisaalta musta on aika kiva tietää paljon asioita ja olla silleen rauhallisempi. 
Niin! Kyllä siihen aikuistumis- aikuiseen, -suuteen liittyy semmonen tietty rau-
hottuminen. 
 
Sitoutuminen paikkaan – koti turvasatamana. Aineistosta ei juurikaan pysty tekemään 
jaotteluja esimerkiksi sen mukaan, onko haastateltava äiti vai ei. Eräs poikkeus oli kui-
tenkin havaittavissa. Kun puhuimme sitoutumisesta paikkaan, esimerkiksi tiettyyn fyysi-
seen taloon tai paikkakuntaan kiinnittymisestä, äitien lausumat poikkesivat lapsettomien 
näkemyksistä. Äidit eivät pitäneet paikkaan sitoutumista kielteisenä tai suorastaan halu-
sivat kiinnittyä tiettyyn paikkaan. Perusteluna tälle esitettiin, että lapselle halutaan tarjota 
stabiili ympäristö. Paula myönsi, että ” - - sen jälkeen, kun omakotitalo ostettiin, niin 
kyllä se nyt uhkaavasti alkaa näyttää siltä, että itsekin on menemässä siihen jumahtamis-
vaiheeseen, et jokainen pensas ja jokainen tulppaaninsipuli, [hymyillen] minkä sinne 
omaan maahan laittaa, niin se niinku tavallaan sitoo siihen.” Jumahtamisesta puhuminen 
tuo lausumaan kielteistä sävyä, mutta Paulalla on kuitenkin mielessään lapsen kasvuym-
päristön turvaaminen. 
 
ERJA: Sä sanoit, et toi nyt, kun on omakotitalo ja sinne laittaa jonkun pensaan 
kasvamaan, niin se fyysinen paikka on jotenki, et se sitoo siihen. Liittyyks aikui-
suuteen semmosta sitoutumista, siteiden rakentamista? 
PAULA: [Miettii hetken.] No tuota mä ehkä peilaan sillä tavalla niinkun lapsen 
kautta sitten taas, että. En [?] mutta ku kuitenki haluaa rakentaa sille lapselle 
mahollisimman niinku turvallisen ja semmosen stabiilin niinku elämäny-, ym-
päristön ja niinkun. Ite aattelen, että muutos on aina kuitenki stressi, niin että, et-
tä lapsen ei tarvis niinku, sitte semmosta, että en esimerkiks tässä vaiheessa ni 
huomattavasti haluttomampi olisin tarttumaan erilaisiin tämmösiin, et okei, että 
no nyt oiski vaikka Helsingissä joku o-, upea virka tarjolla, tai jotain mutta, että 
e-, en varmaan niinku yhtään samalla niinku olis valmis sitten vaihtamaan mai-
semaa esimerkiks, koska se, se ei oo pelkästään sitten enää minun elämäni ja mi-
nun valintani, vaan siihen kuuluu sitten myös perhe ja kaikki että. 
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Veera puhui turvallisuuden tunteen tukemisesta: 
 
ERJA: Joo. Mmn, onks lapsi sellanen asia, että, et haluaa hänelle tarjota jonkun 
semmosen tietyn paikan tai? 
VEERA: Kyllä joo. Varmaan just johtuu siitä, että kun ite on saanut elää semmo-
sen elämän, missä ollaan niinkun pysäväi-, pysyväisen elämän, että on pysytty 
paikallaan, tota, niin sitten haluaa tarjota myös lapselle semmosta, semmosta 
pysyvyy[v]en tunnetta, ja mikä minusta tarjoo myös turvallisuuden tunnetta 
lapselle, että kun on semmosta, on se oikea, oma koti, jossa on, ja sit se koti ei 
vaihu jatkuvasti. 
 
Paula kertoi omasta pihamaastaan ja siitä, että perhe perusti kasvimaan ensimmäisinä 
tehtävinään uudessa kodissa. Kysyin Paulalta aivan haastattelun lopussa, mistä hänen 
ekologinen ajattelunsa on peräisin72 ja päädyimme keskustelemaan haastattelutilanteen 
viimeisinä minuutteina yleisemminkin omakotitalon ja pihan merkityksestä. Koska haas-
tattelu oli jo päättymässä, uskaltauduin tarjoamaan Paulalle omaa tulkintaani eli esitin, 
että omakotitalo kasvimaineen on suomalaisen unelman toteuttamista. 
 
PAULA: - - se ”punanen tupa ja perunamaa” -ajatus on ollu varmaan niinku 
ihan. Aina. Et en minä oo ikinä nähny itteeni oikeen minään semmosena city-
ihmisenä, tai sillai että. Että kyllä [nyt] varmaan ollu hyvin niinku lapsesta asti 
se ajatus, et joskus on. Oma perunamaa, jossa meillä ei kyllä kasva perunaa, 
koska ei myö sitä syyä. [Epäselvä alku, hieman nauraen] kaikkea muuta kylläkin. 
ERJA: Se kuulostaa vähän semmoselta, kun aina puhutaan jostain ”ameriikkalai-
sesta unelmasta”, ni sehän kuulostaa vähän semmoselta suomalaiselta nor-
miaikuisuudelta, et on omakotitalo, jossa on se oma pottumaa ja. 
PAULA: Niin, niin. 
 
PAULA: Mut itse asiassa tuosta, kun sanoit siit amerikkalaisesta unelmasta, niin 
luin nyt tuossa viime kevään aikana, joku tämmönen onnellisuus-tutkimus, tää 
saatto olla vaikka Iltalehen joku juttu, et en yhtään muista, mikä se oli, mut siinä 
oli kuitenki niinku kyselty suomalaisilta, [et?] mistä onni muodostuu ja siinä oli 
ykkösenä oli, et kahvikuppi oman mökin tai oman talon portailla, joku tämmö-
nen oli niinku se ykkönen ja kyllä mää sen niinku, niinku sen tunnistan, että, en 
juo kahvia, mut että teekupin kanssa jos siinä omalla portailla saa istua, niin sii-
hen kiteytyy niinku oikeestaan kai-, kaikki niinku se, siinä on se luonto, ihana 
ympäristö ympärillä, mullei oo kiire mihinkään, koska mulla on aikaa sen tee-
kupin kanssa [naurahtaen] istuskella siinä portailla ja niin. Et varmaan se, se on 
niinku sit se suomalainen unelma myös. 
 
                                                     
72 Kysyin: ”Osaaks sä sanoa, mistä sulle on tullu tommonen ajatus niinku vaikka siitä, et haluais, 
niinku et poimin tässä nyt itse kasvattamani salaatin tästä ja voin pistää sen leivälleni ja tiedän, mistä 
se tulee ja. Osaaks sä sanoa, mistä se on tullu?” Paula kertoi, ettei osaa sanoa. Esimerkiksi hänen 
vanhempansa eivät ”oo ollu mitään hippejä eikä se oo niinku mitenkään, et sieltäkään olis tullu”. 
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Ryhmäkeskustelussakin oma koti ja edellä kuvatunlainen ideaali tunnistettiin osaksi 
elämän ”käsikirjoitusta”. Janna, jolla ei ainakaan vielä haastatteluhetkellä ollut lapsia, 
naurahteli haastattelunsa mittaan mielikuville omakotitalosta ja avioliitosta, mutta tästä 
huolimatta hän ajatteli omakotitalon voivan olla tavoiteltava asia. Olin yrittänyt herätellä 
keskustelua mainitsemalla ”talopellot”, joille pystytään nopeaan tahtiin uusia taloja. 
Janna luonnehti rivissä olevien talojen herättävän kielteisiä tunteita: 
 
JANNA: [Hieman päällekkäistä puhetta.] Rivissä. Niin, niin. Niin se niinku herättää 
ehkä just semmosen. Et justiin se, et se, se tuntuu niinku semmoselt pelottavalta 
ja vieraalta, mut sit esimerkiks ajatus just niinku jostaki sellasest omasta, mikä 
niinku ois omannäkönen, semmonen mukava, niin kyl mie senkii miellän niinku 
aikuiseks, mut en niinku sillai mitenkään vieraaks, vaan just semmoseks niinku 
tavoteltavaks. Et ei miusta niinku omakotitalo oo mikään semmonen niinku 
kauhistus, et en mie haluis asuu omakotitalossa, mut se, että, et se ois sit sem-
monen omannäkönen ja sen sais laittaa omannäköseks eikä, s- välttämättä Pen-
tikiä ja sitä beigee joka paikkaan. Vaan et sinne niinku sais sit tehä sen omannä-
kösen. 
 
Janna kertoo katkelmassa, kuinka standardia ja niin sanotusti ”massaa” edustava talopa-
ketti ahdistaa, mutta omannäköinen talo on tavoiteltava asia. Luen lausumaa niin, että se 
liittyy omanlaisen aikuisuuden elämiseen. Uniikki talo on konkreettisella tavalla itse 
tekemisen ja omien mielihalujen toteuttamisen merkki. Ryhmäkeskustelussa Janna kuva-
si, kuinka hän asuu vuokrayksiössä, ja ”enkä tiiä kuinka pitkään”. Kun Janna vierailee 
tuttaviensa luona, hän huomaa terävän kontrastin: ”tulee hirveen näkyväks se, että niin-
ku, että on ihan erilaisis”. Omistusasuntojen harkitut ja ”vimosen päälle” laitetut sisus-
tukset poikkeavat täysin Jannan kodin olemuksesta. ”Nyt myö valittiin tämmönen val-
konen sohva eikä tämmönen harmaa sohva”, saattavat kaverit pohtia ja Janna miettii, että 
hän osti sen sohvan, jonka sai kirpputorilta 20 eurolla. Silja mukaili Jannan puheita jo 
taustalle puhuen ja kertoi jakavansa saman kokemuksen.  Kirpputoriostoksista keskustel-
tiin muutoinkin ryhmäkeskustelussa positiivisessa ja innokkaassa sävyssä. Niiden kautta 
oma ulkoasu ja kodin sisustus muodostuvat erilaisiksi kuin normiaikuisen tyyli. 
Työ on keino hankkia rahaa, jolla yksilö pystyy ensinnäkin hankkimaan oman tilan eli 
asunnon tai talon. Autonomiaan liittyvän itsenäisyyden tunnukseksi ei riitä pelkkä asun-
to (vrt. Salonen 2005, 80), vaan sen sisustaminen on osa itsenäisen ihmisen ilmaisua, 
oman elämän näyttämön lavastamista. Esineiden omistaminen tekee yksilöstä vähemmän 
riippuvaisen muista, joten omistaminen voidaan tulkita vapauden ilmaisuna. Käytännös-
sä vapaus ilmenee yksinkertaisina asioina: esimerkiksi pesukoneen tai jonkin muun arki-
sen kodinkoneen hankkiminen vähentää riippuvuutta vanhemmista tai muista läheisistä 
ihmisistä. (Bauman 1997, 160–161.) Informantit totesivat, että omaan kotiin liittyvät han-
kinnat vaativat rahaa, mistä seuraa työn pysyvyyden arvostaminen. Identiteetin koosta-
minen, autonomisen minän rakentaminen, kietoutuu näin vakituisuuden teemaan. 
Ryhmäkeskustelussa Silja totesi, että hänen silmissään asuntolainan ottaneet ovat aina 
olleet jotenkin enemmän aikuisia, sillä asuntolainaan liittyy sitoutumista. Janna tuki 
Siljan näkemystä ja esitti perusteluna, että asuntolaina sitoo paikkaan. Tanja kertoi, että 
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allekirjoittaessaan lainapapereita hän ajatteli, että 18 vuoden maksuaika tarkoittaa sitä, 
että hän on sitoutunut kyseiseen asuntoon 18 vuodeksi. ”Eikä se tuntunu yhtään pahalta 
ees”, Tanja sanoi ja naurahti. Silja aloitti myöntelevän puheen, jolla viestitti, että esimer-
kiksi Tanja varmaankin tiesi, että hän ”haluaa sitten asua siinä”. Tanja kuitenkin keskeyt-
ti hänet nopeasti: 
 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): [Puuskahtaen] no mistä sitä voi tietää, kun ei oo 
yhtään yötä siellä nukkunu. Siis eihän [ryhmä nauraa hieman] sitä voi tietää, että 
minkälaiseksi se muodostuu, onko se joku homepesä tai muuta, mut että jotenki 
vaan että no, no näin nytte tehään ja tehään muita ratkasuja sitten joskus myö-
hemmin, jos tarvii. 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): [Mut] minusta se on vähän niinku se asuntolaina 
vähä silleen niinku. Emmie tiiä, siis jotkut ottaa asuntolainan vaikka niinku pa-
riskunnat, niin sitten ne [on] jotenkii silleen. Siis se on vähä niinku olis [naurua 
äänessä] naimisissa tai jottain! [Ryhmä naurahtelee.] 
 
Tanja haluaa kommentillaan oikaista Siljan näkemystä asuntolainan ehdottomasta sito-
vuudesta. Janna jatkoi tässä kohden keskustelua toistamalla saman, minkä oli kertonut 
yksilöhaastattelutilanteessa: hänelle asuntolaina on isompi asia kuin avioliitto. Pienen 
naureskelun siivittämänä ryhmä vitsaili parisuhteen ja asuntolainan pituudesta eli erilais-
ten sitoumusten kestävyydestä. Jonkinlaisena yhteenvetona esitettiin, että asuntolaina 
kertoo pariskunnan olevan tosissaan eli suhde on tarkoitettu pysyväksi. Silja mainitsi, 
että asunnon ostaminen näyttäisi olevan jonkinlainen ”spektaakkeli”, hyvin samanlainen 
tapahtuma kuin kihlautuminen tai häät. Asiasta ilmoitellaan kavereille, jotka sitten me-
nevät katsomaan uutta kotia.  
Sonjan isä oli kysynyt häneltä joitakin vuosia sitten, aikooko Sonja palata joskus koti-
seudulleen. Isän tarkoituksena oli ollut kartoittaa Sonjan halua rakentaa tai rakennuttaa 
oma talo kotipaikan maisemiin. Sonja kuvasi yksilöhaastattelussaan, kuinka tuo kysymys 
oli tuntunut aivan kummalliselta. 
 
SONJA: Joo siis muistan sillon aikasemmin. Kun tota isäni sitä kyseli, että oletko 
meinannut milloin mitään omaa, omaa kotia hommata. Ja s-, olin sillain, että no 
mistäs minä nyt semmosen hommaan. Että eihän mulla ole mitään hajua, missä, 
[naurahdellen] missä mä haluan  olla niinkun että. Enhän minä nyt voi sellasta ot-
taa, et hyvänen aika, siihen pitäs sitoutua moneksi vuodeksi, että ehei, ei-ei-ei-ei, 
ei, et siinä vaiheessa oli se että niinkun aina vaan sitten meni, ku jossain oli jotain 
kiinnostavaa, niin sitten fhit! Kamat kassiin ja [naurahtaen] menoks sinne seuraa-
vaan paikkaan ja sit taas seuraavaan ja. - - 
 
Sonjankin kohdalla muutos ajattelussa oli tapahtunut perheen perustamisen myötä. Aja-
tus paikkaan sitoutumisesta alkoi tuntua mahdolliselta vasta sitten, kun hän oli tavannut 
aviomiehensä. Sonja kuitenkin täydentää puheenvuoroaan mainitsemalla muunlaiset 
etsimiset. Kodin turva tukee itseluottamusta, jonka voimin voi tutkia maailmaa erilaisine 
mahdollisuuksineen. 
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SONJA: Joo, se ehkä se niinku se, se vakaus, mikä nyt on niinkun, et on, on niin-
kun, on se mies ja on se perhe ja on se oma koti, se on yllättäen kääntyny, että se, 
aikasemminhan semmosestakaan ei ollu oikein, että oisko se nyt hyvä idea vai ei 
niin, mut nyt se on, se onkin se voimavara, millä sit voi ponnistella tänne muual-
le maailmaan ihmettelemään kaikennäkösiä asioita. [E]t sinne voi sit aina palata, 
et se on ja pysyy, vaikka mitä täällä, täällä niinkun, tai ”on ja pysyy”, noh. Eihän 
tästä elämästä ikinä tiedä, mutta siis periaatteessa, että se niinkun, mahdoll-, tai 
niinkun, mites mä sanosin, mahdollistaa tai antaa luvan tai. [Miettii lyhyen hetken 
hiljaa.] Antaa luottamusta sille itsensä etsimisille ja toteuttamisille siinä niinkun 
työelämän sektorissa. 
ERJA: Niin et on siis joku tietty fyysinen paikkakunta tai joku piste? 
SONJA: Joo, joo niin se tällä hetkellä on ihan kyllä, on ihan tota mahdollista ja 
sille toisenlaiselle etsimisille sitten. 
 
Veera, yhden lapsen äiti, ei kummastellut kysymystäni pysähtyneisyyden ahdistavuu-
desta. Veera oli kymmenes haastateltavani, joten olin jo kerryttänyt tietämystä siitä, 
kuinka ”jämähtäminen” voi olla uhka tai ”aloilleen asettuminen” herättää halun paeta. 
Olin myös oppinut, että monet haastateltavista olivat lapsena haaveilleet avioliitosta ja 
lapsista tai kuvitelleet, millainen puoliso ja koti heillä tulee olemaan, millaisia häitä viete-
tään ja mitkä ovat tulevien lasten nimet. Rakensin tämän tietämyksen pohjalta seuraavan 
vuoropuhelun Veeran kanssa: 
 
ERJA: Kuulostaaks se myös ahdistavalta, että sä olisit jossain pysähtyneenä? 
VEERA: Ää. Osittain kyllä. Mutta osittain myös todella, todella turvalliselta. Että 
jos se on sitä, mistä olen öö jostain kakstoistkesäsestä haaveillu, se, että mulla on 
omakotitalo, lapsia, koira ja mies ja työpaikka, niin, miksi se ois sitten huono 
[naurahtaa] juttu? Että jos siitä kerta on niin pitkään jotenki haaveillu, niin. 
ERJA: Niin monilla tytöillä kai on semmonen niinku, et on miettiny vaikka lap-
sen nimiä tai. 
VEERA: Joo, joo, kyllä.  
ERJA: Ovat [?] millanen koti on ja. 
VEERA: Mm, kyllä.  
ERJA: Säkin oot haaveillu semmosia, ihania päiväunia? 
VEERA: Kyllä, minusta tuntuu, että minä oon ollu aika perus-, perustyttö, sillei, 
että haaveilen naimisiinmenosta ja lapsista ja, ja tuota. Sitten just omakotitalot ja 
koira, [hieman naurahtaen] se on se koira siinä pihalla, kans tärkee juttu. Niin sit-
ten tuota. Että nyt kun, aa, sain lapsen, ja sitten kuitenkin tuli ero ja meillä oli 
omakotitalo ja tavallaan meillä oli se kaikki, meillä oli se kaikki jo valmiina. Ja 
sitten, kun tuli ero, niin sitten, että wou, että eiks se mennykään niin, kun haa-
veilin, et eiks tää ollukaan sellasta, eiks, eiks se niinkun tehnytkään elämästäni 
täydellistä, et[tä] mul oli kaikki. 
 
Veeran unelma toteutui, mutta se myös rikkoutui. Avo- ja avioeroista keskusteltiin jonkin 
verran ja niitä pidettiin tavallisina, vaikka juuri omassa elämässä tai omassa lähipiirissä ei 
sellaisia olisikaan käyty läpi. Näistä käsityksistä huolimatta perhe ja koti nähtiin nimen-
omaan turvasatamina, joihin voi vetäytyä ja joiden pysyvyyttä ei haluttu kyseenalaistaa. 
218   
 
Esimerkiksi Ritva kertoi tietävänsä, että lapset ja puoliso ovat ”ne minun ihmiset” ja koti 
”on semmonen pyhä paikka”. Kuten Beck ja Beck-Gernsheim (1995) tiivistävät, parisuh-
teessa voi ilmaista syvimpiä tunteitaan ja kokea jotakin pysyvää ja luotettavaa. Nyky-
yhteiskunnassa yksilöllisiä elämänkulkujaan toteuttavat kumppanit kohtaavat muilla 
elämänkentillään ihmissuhteidenkin hataruuden ja epävarmuuden. Perhe ja avioliitto 
ovat näiden kokemusten vastapainona. (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 24.) Kun kysyin 
perheestä ja kodista mielestäni lämpimään sävyyn puhuneelta Sonjalta, onko koti turva-
satama, hän vastasi myöntävästi ja toi esille kodin seinien ulkopuolella sattuvat kolhut:   
 
SONJA: On. On, kyllä. Se on just semmonen, että ku oot täällä, vaikka mitä oot 
menny [naurua äänessä] tyrimään päivän aikana niin sinne kun meet, niin sit siel-
lä, se niinkun näyttäytyy taas eri valossa. 
 
Koti ja puoliso olivat jotakin pysyväksi miellettyä ja viimeistään lapset kiinnittivät haas-
tateltavat paikkaan. Aineistossa pysyvyyden teemoja sivuttiin usein käänteisen kautta: 
ei-pysyvyytenä. Puoliso voi vaihtua, mutta lapset ovat pysyvää. Kun kahden aikuisen 
parisuhteesta puuttuu nykyään kesto, sitoutuneisuus ja pysyvyys, haetaan jatkuvuutta 
lasten kautta (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 73). Suhde lapsiin on elämän kestävin suhde 
nykymaailmassa (Jokinen 2005, 139).  
Koti on myös konkreettisena paikkana kiintopiste, fyysinen asuinsija, johon pala-
taan73. Tämä tulee vahvasti esiin esimerkiksi Sonjan kertomuksessa, jossa hän palasi lap-
suutensa maisemiin omaan omakotitaloonsa.  Paula istuttaa pihaansa kasveja ja kokee 
sitovansa itseään omaan maahansa. Suoranainen liikuttuminen näistä asioista puhuttaes-
sa kertoo, kuinka tärkeää kodin pysyvyys naisille on. Haastateltavien elämässä on paljon 
sellaista, mikä muuttuu, joskus jopa toistuvasti. Toimeentulo voi koostua palasista ja oma 
ammatti-identiteetti on liikkeessä, mahdollinen työsuhde ei ole ”eläkevirka” ja niin edel-
leen. Kodin pysyvyys korostuu tätä taustaa vasten.  
Useissa haastatteluissa syntyi vaikutelma haastateltavan polveilevasta ja epätasaisesta 
elämänkulusta vastakohtana hänen äitinsä tai vanhempiensa tasaiselle elämänmenolle. 
Vaikutelmaan ei sovi luottaa liikaa, sillä kauempaa tarkasteltuna – nykyisestä elämänti-
lanteesta kohti lapsuutta katsoen – elämä ja menneet vuodet voivat näyttää tasaisemmil-
ta, sillä monet tapahtumat ovat unohtuneet ja muistoista puuttuu paljon yksityiskohtia. 
Lapsen silmin katsottuna ja korvin kuultuna aikuisten elämä on voinut näyttää toisenlai-
selta kuin aikuisten itsensä. Näihin ajatuksiin minut johdatti Kikan kanssa käymäni vuo-
ropuhelu. 
 
ERJA: Joo mä niinku aattelin sitä, et sun vanhempien elämänkulku kuulostaa ai-
ka semmoselta tasaselta ja - 
KIKKA: Kyllä. 
ERJA: Tavallaan jopa turvalliselta? 
                                                     
73 Kodin monia erilaisia puolia – esimerkiksi fyysisiä, emotionaalisia ja symbolisia – ovat pohtineet 
laajemmin muun muassa Holdsworth ja Morgan (2005), jotka ovat tutkineet nuorten kotoa muutta-
mista ja aikuistumista. He jakavat kodin monet merkitykset kolmeen pääluokkaan: praktinen, sym-
bolinen ja kuviteltu koti.  
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KIKKA: Kyl se kuulostaa, mutta sitten, onhan siinä just sitten, [miettii ja epäröi, 
yskähtää], no miettii vaikka äidinkin lapsuutta, että pitäny lähtee aikasin kotoo ja 
oman, hänen äitinsä kuolemaa, ku [hä?] on ollu nuori ja tämmösii, niinku mitä 
takana sit siinä mun äidin elämässä ja sitten meijän lapsien kautta, niinku mitä 
on joutunu kokemaan ja, ja, et ei silleen niinku ihan, no tasasta se on, mutta totta 
kai on tämmösii ikäviä asioita ollu, on ollu elämässä myös mukana. [Naurahtaen 
lausuman lopulla] no sillä tavalla tasasta, että on ollu se työpaikka aina ja. 
ERJA: Niin ja puoliso ja. 
KIKKA: Talo ja se ja semmonen niinku aika tasanen semmonen, et ei oikeestaan 
muuta elämässä sit ollukaan. 
 
Ryhmäkeskustelussa pohdittiin sitoutumista myös tiedollisesta näkökulmasta. Tanja 
totesi, että aikuisena haluaa sanomisilla olevan pohjaa. Hän tarkoitti tällä, että aikuisena 
haluaa olla pätevä ja vakuuttava ja tämä vaatii tietämystä kyseessä olevasta asiasta. Tanja 
sanoi, että paneutuminen tuottaa syvempää tietoa. Hän vaikutti puolustavan pitkäjän-
teistä opiskelemista tai muuta tiedonhankintaa. Aikuinen kykenee tällaiseen paneutumi-
seen, erikoistumiseen. Tiedollisten ainesten merkityksestä Tanja mainitsi esimerkkinä 
uutiset tai maailman tapahtumat, joita ei voi ymmärtää tai analysoida vailla pohjatietoja. 
Silja jatkoi tästä toteamalla, että on pysyteltävä ajan hermolla, mikäli haluaa käsittää, mitä 
uutisissa puhutaan. Naurahtaen hän viittasi elinikäiseen oppimiseen. Naiset ryhtyivät 
pohtimaan, että kolmasosa uutisista voi olla sellaisia – esimerkiksi talousuutiset – ettei 
niistä ymmärrä mitään. Tästä tulee ”tyhmä olo” tai epäilee, että on ”puonnu kärryiltä”, 
kuten Tanja sanoi.  
Myöhemmin ryhmäkeskustelun mittaan Tanja kysyi Siljalta, ärsyttivätkö häntä pari-
kymppisenä aikuisopiskelijat, jotka kyselevät koko ajan kaikenlaista. Silja oli muistellut 
ensimmäisiä opintojaan ja maininnut, että aikuisopiskelijat näyttivät vanhoilta. Tanja ja 
Silja luovat keskustelullaan kuvan aikuisopiskelijoista, jotka eroavat nuoremmista opis-
kelijoista paitsi tietämyksellään myös halullaan ja uskalluksellaan kysellä ja kommentoi-
da. 
 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Eiks suaki är-, ärsyttäny niitte[n] aikuisopiskeli-
joitten kysymykset? 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): Ne oli ärsyttävän viisaita. 
[Meri nauraa.] 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): Että oli silleen, kun niillä oli sitä elämänkokemusta 
sillon, niin nehän pysty sillon niinkun vastaamaan ja niinkun keskustelemaan 
paremmin siis. 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Ne aina keskeytti sitä professoria ja aina kaikki 
niinku että. Minusta se oli erittäin epämiellyttävää. [Ryhmä hymähtää.] Kunnes 
[hymyä äänessä, lallattaen] kasvoin vähän vanhemmaksi. 
[Ryhmä nauraa hieman.] 
 
Kerroin ryhmälle, että aikuiskasvatustieteen alalla aikuisopiskelijoiden piirteistä ollaan 
tietoisia ja heidän tiedetään kyselevän ja kyseenalaistavan. Silja täydensi minua mainit-
semalla, että aikuiset tai jotkut heistä ottavat opintonsa vakavammin kuin nuoret. Tässä 
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kohden puhe kiertyi takaisin vakiintumiseen. Silja arveli, että aikuisena opiskelu on etusi-
jalla, ei ”seuraelämä”, ”jos on muuten jo vähän vakiintuneempaa”. 
Yhteenvetona voi lausua, että haastatteluaineistossa kielteisen jämähtämisen rinnalle 
nousevat myös myönteisemmät mielikuvat pysähtymisestä. Sitoutuminen ja turva olivat 
sanoja, joilla naiset toivat esille positiivisia pysähtymisiä. Pelottavana koettiin tylsyys ja 
ankeus, jotka nekin saattavat liittyä aikuisuuteen. Paikkaan sitoutumista perusteltiin 
äitien toimesta lasten hyvinvoinnilla. Omaan hyvinvointiin liittyy näkemys kodista tur-
vasatamana. Perheen luokse voi vetäytyä turvaan ja palautua päivän kolhuista.  
 
5.2.2 Liikkuvuus ja avoimuus 
Liikkuvuus on haastatteluaineistossa niin konkreettista muuttamista kuin avointa asen-
noitumista tulevaan. Aikuisen vapaus sekä lisääntyneet valinnanmahdollisuudet edusta-
vat kenties liikkuvuus ja avoimuus -kerrostuman abstrakteimpia sisältöjä, mutta myös 
varsin kouriintuntuviin asioihin kuten opiskeluun liitettiin ”henkisempiä” piirteitä. Uu-
den oppiminen pitää mielen – tai tarkemmin koko naisen – virkeänä. Seuraavaan tauluk-
koon olen koonnut teemat, jotka olen sijoittanut liikkuvuus ja avoimuus -kerrostumaan 
(ks. myös liite 6). 
 







liikkeellä pysyminen, avoimuus: ei-pysyvyys työssä 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: elämänmuutokset, 
”epätasainen” elämänkulku 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: muuttaminen 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: muuttaminen työn  
perässä, asuminen eri paikkakunnalla kuin kumppani 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: suunnittelemattomuus, 
avoin tulevaisuus 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: taloudellinen 
huolettomuus ja luottamus pärjäämiseen, toimeentuloon  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: valintojen rajat 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: äidin aikuisuus erilaista  
kuin oma liikkuva, katkonainen elämä 
Aikuisuus aikuisuus: vapaus 
Opiskelu opiskelu: uuden oppiminen 
Työ työ: vakituinen työ vs. projektiluonteinen työ 
Lapset lapset: vapaaehtoinen lapsettomuus vaihtoehtona tai valintana 
Parisuhde parisuhde: erot, avio- ja avoerot 
Pehmentyneet rakenteet pehmentyneet rakenteet: lisääntynyt valinnanvapaus 
Huolet huolet: uupuminen, hukassa valintojen kanssa, vertailu muihin 
Sukupolvet 




Vapaus oli haastateltaville aikuisuuden merkki, ja vapautta ilmensivät niin omien päätös-
ten tekeminen kuin vaikkapa ajokortin saaminen 18-vuotiaana, jolloin oma elinpiiri laaje-
ni huomattavasti. Ryhmäkeskustelijat päätyivät määrittelemään aikuisuuden vapaudeksi 
tehdä mitä lystää, niissä rajoissa, mitä sattuu olemaan. Meri piti tätä hyvänä määritelmä-
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nä, sillä lapsena tai murrosikäisenä ei saa tehdä, mitä haluaa, ja vanhukselta on voitu 
viedä vapaus pois vielä kovemmin ottein. Kävimme seuraavan vuoropuhelun, kun olin 
vastannut ryhmätilanteen lopussa erään naisen esittämään tiedusteluun omasta elämäs-
täni ja elämänkulustani74. Janna oli jo poistunut, ja keskustelu oli venynyt. 
 
ERJA (ryhmäkeskustelussa): - - mun koti on täynnä kirppariostoksia, mä ostan 
kaikki vaatteeni kirpparilta. [Nauraa.] 
MERI (ryhmäkeskustelussa): [Naurua äänessä] ei kuulosta kovin aikuiselta! 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Ääm, minusta kuulostaa tosi aikuiselle. 
MERI (ryhmäkeskustelussa): Niin, tosi hauskalta kuulostaa ainakin.  
 [Päällekkäistä puhetta, naurua.] 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Eiks just, aikuisuus pitää olla sellasta omannä-
köstä. Saa tehä just sitä, mitä lystää. Niissä rajoissa, mitä on. 
MERI & ERJA (ryhmäkeskustelussa): [Myöntelevät] niin, mm. 
MERI (ryhmäkeskustelussa): [Niin?], sehän on aika hyvä muuten aikuisuuden 
määritelmä! Koska - 
ERJA (ryhmäkeskustelussa): [Alkaa puhua päälle] saa tehdä sen, mitä [katsoo kysy-
en Tanjaa, viittilöi] - 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Kaikkea sitä, mitä lystää, niissä rajoissa, mitkä 
nyt sattuu olemaan sillon. 
MERI (ryhmäkeskustelussa): Niin. Joo, kyl-, koska nuorena esimerkiks ei saa, ei-
kä lapsena saa, kaikki vaan määräilee koko ajan. Ja ehkä sitten, jos alkaa olla 
vanhus, niin sittekää ei enää ehkä saa. 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Ei. 
MERI (ryhmäkeskustelussa): [Yrittää alkaa puhua.] 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): Jollain tavalla aikuisuus voi [itse asias] olla haus-
kempaa kuin nuoruus tai lapsuus. Siinä mielessä, että ainakii miusta on periaat-
teessa ollu hauskempaa. Kun ite. Niinkun lapsuus tai nuoruus. Siinä mielessä, et 
silleen saa vappaammin niinku. 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Meillon esimerkiks ko- kotona[ki], [Silja jatkaa vie-
lä puhetta, vaikenee] niin, meillon aikuisille erilaiset herkut ku lapsille - 
SILJA (ryhmäkeskustelussa): Nii totta kai ja eikä - [puhe jää Tanjan puheen alle] 
TANJA (ryhmäkeskustelussa):  - ja on aikuisten kyniä, joita lapset ei saa käyttää 
ja kaikkea semmosta. Et yritetään kannustaa lapsia kaikin tavoin niinku kasva-
maan aikuisiksi. [Ryhmä naurahtelee hieman.] Että saa tehä mitä [kujeillen, hieman 
kiljahtaen] haluaa! 
 
Lisääntynyt valinnanvapaus muuttuneessa maailmassa. Vapaudesta puhuttiin myös 
pohdittaessa sitä, kuinka nykyisin on mahdollisempaa tehdä erilaisia valintoja kuin haas-
tateltavien äitien tai isoäitien ollessa 25–35-vuotiaita. Yksilöhaastattelussaan Meri kertoi 
uskovansa, että ennen ”jotain poikkeevia valintoja pidettiin paljon niinku oudompana 
kun mitä nykyään”. Hän arvioi, että perheen perustamisen kohdalla hän voi tehdä valin-
toja vapaammin kuin naiset menneinä vuosikymmeninä. 
                                                     
74 Naiset kysyivät minulta yllättävän vähän kysymyksiä. Odotin heidän tiedustelevan enemmänkin 
henkilökohtaisista asioistani, mutta näin ei tapahtunut. (Ks. Oakley 1981, 42–43, 47.) 
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MERI: - - se on ollu hirveen tärkeetä löytää se pari, parisuhde, puoliso, ja sit al-
kaa niinku perustaa perhettä. Ei välttämättä lapsia, mut perustaa sitä perhettä. 
Se niinkun jotenkin paheksunta, varsinkin yksinäisiä naisia kohtaan on paljo 
voimakkaampi. 
 
Kun kysyin naisilta, ovatko valinnanvapaudet kasvaneet, eivät haastateltavat kiistäneet 
tätä. Haastatteluaineisto kertoo kuitenkin selväsanaisesti, että vaikka nainen voi nyky-
päivänä tehdä vapaammin omaa elämänkulkuaan koskevia valintoja, tämä ei tarkoita, 
etteikö paheksuvaa tai kummastelevaa päivittelyä esiinny. Haastateltavat tunnistivat 
myös valintojen rajat. Esimerkiksi Silja mainitsi erilaiset taustat ja lähtökohdat, kun ky-
syin yksilöllisistä valinnoista ja pyysin häntä vertailemaan omaa ja äitinsä valinnanvapa-
utta. Tällaisiksi lähtökohdiksi Silja nimesi esimerkiksi ”hirmu huonot todistukset” ja sen, 
ettei ole ”rahaa vaikka opiskella avoimessa tai tälleen”. 
 
ERJA: Aatteleksä, että - - se muutos voi olla aika isokin sen oman aikuisuuden 
tai oman elämän ja sitten sen äidin elämän välillä? 
SILJA: Joo, kyllä se varmaan voi olla. Mutta sitten, miusta taas tuntuu myös, että 
sitten ehkä se riippuu vähän koulutustaustakkii ja semmosesta sosioekonomises-
ta tavallaan että, jos, [pohtii] no kyl mie luulen, että suurimmalla osalla on kyl 
erilaista. - - 
  
Silja oli juuri parissa edellisessä vastauksessaan viitannut erilaisiin valintoihin ja ratkai-
suihin. Hän pohti esimerkiksi ensisynnyttäjien iän nousua, kuinka voi ”sit olla, että on 
niin mahollista tehä kaikkee muutaki: opiskella ja matkailla ja kaikkee sellasta hauskaa”, 
mutta toiset ovat ”niin perhekeskeisiä”, että hankkivat lapset nuorempina.75 Lausumissa 
kuulsi valinnanvapaus, joten kysyin suoraan yksilöllistymisestä. 
 
ERJA: - - aatteleksä niin, että et nykyään ihmiset on yksilöllisempiä ehkä ku ai-
emmin? 
SILJA: Ainaki se on, ehkä se on mahollisuus olla vähän eril- tai on enemmän 
vaihtoehtoisia tapoja tehä ja olla ja on silleen mahollista valita, mut en tiijä, min-
kä verran sitten oikeesti valita, mut et ainakin näennäisesti. Et on enempi.  
ERJA: [Näennäisesti -] 
SILJA: Et siihen, niinku mikä itelle sopii, ajattelee, että sopii parhaiten, mut eihän 
se, niinku näennäisesti, varmaan että kyllähän se tietysti niinku jotkut sosiologi-
an teoriat on varmaan eri mieltä, että ihmisillä on niinku mitä on semmosia läh-
tökohtia, niin totta kai vaikuttaa, että eihän kaikista lähtökohdista voi samoja 
asioita valita.  
                                                     
75 Ensisynnyttäjien keski-iän nousu ei liene vain ohimenevä ilmiö, arvioi Bentley (2007). Naiset lyk-
käävät äitiyttä entistä pidempään jatkuvan opiskelun vuoksi ja he haluavat rakentaa uraansa ennen 
äitiyslomaa. (Bentley 2007, 55.) Kelhä (2005, 201–204, 214) on taas löytänyt äitiyden lykkäämiselle 
muitakin syitä kuin pitkät opinnot ja uran rakentamisen paineet: oma kypsymättömyys, pätkätöiden 
aiheuttama taloudellinen epävarmuus ja sopivan kumppanin puute. Gordon ja Lahelma (2004, 93) 
täydentävät luetteloa vielä matkustelulla ja hauskanpidolla sekä sopivan asunnon tarpeella. 
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Kangas ja Nikander (1999) toteavat, että ”elämäntapojen kirjo on laajentunut” ja siirtymät 
elämänvaiheesta toiseen ovat pikemminkin jaksotuksia. Elämänkulut eivät ole enää vält-
tämättä tiettyä uraa seuraavia, ”vaan yhä useammalle länsimaiselle naiselle tarjoutuu 
useampia mahdollisia elämän aikataulutuksia”. (Kangas & Nikander 1999, 7–8; Nikander 
1999a, 27–29.) Kuitenkin naisen elämää ja hänen elämänsä ”jaksotuksia” rajaa koko jouk-
ko erilaisia restriktioita. Tällaisia rajoituksia asettavat muun muassa naisen taloudellinen 
asema ja hänen kulttuurinen kompetenssinsa76. (Nikander 1999a, 36; Rantamaa 1999, 
117.) Esimerkiksi työelämän piiloiset ikäkäytännöt saattavat rajata naisen mahdollisuuk-
sia vaihtaa työpaikkaa tai -tehtäviä (Nikander 1999b, 216). 
Ryhmäkeskustelutilanteessa tuli esille, että eri sukupolvien on toisinaan vaikea edes 
keskustella erilaisista elämänkuluista ja -valinnoista, vaikka keskustelun henki olisikin 
myönteinen ja salliva. Merin kommentti täydentää, että tuttaville naisten maailmat voivat 
olla vieraita muistakin syistä. Merin pitkät opinnot ovat herättäneet kummastusta. Vaik-
ka hän on jo työssä tutkijana, monien silmissä hän on opiskelija. 
 
TANJA (ryhmäkeskustelussa): Ja sitte taas muistaa, että mummo on eläny kui-
tenki sitä yhteiskuntaa, missä niinku ne vaatimukset on ollu aika paljo[n] sel-
keemmät ja että niitä on ollu niitä eläkevirkoja ja ku on otettu joku, niin siinä on 
oltu se kolkytviis–nelkyt vuotta töissä ja sit siitä on niinku käyty ne muutaman 
kuukauden äitiyslomat sitten tarvittaessa tai jotain. Että eihän semmosta nyt oo, 
kaikki on toistaiseksi ja muuta tämmöstä, et sitte sekin mun mielestä antaa 
semmosen niinku enemmän, vapautta ajatella, et no ei, ei tässä, niinku tehä mi-
tään päätöksiä, kauheen pitkäaikasia päätöksiä toisaalta. [Hymyä äänessä, hieman 
naurahtaen] ne [o] varmaan jotkut lainanmaksupäätökset on pisimmät, mitä 
niinku, mihin tarvii sitoutua. [Ihan] oikeesti. 
MERI (ryhmäkeskustelussa): [Aloittaa hakien sanoja] - - tunnistan tuon. Jotenki sii-
tä, tai kun ite oon jatko-opiskelija, ja - - liittyy siihen, että sukulaiset ja muut tut-
tavat ei ehkä tiedä sitä yliopistomaailman rakennetta, et jatko-opiskelija on jo 
ikään kuin niinku nuorempi tutkija, että se on siellä, se on sen työ. Mutta sitten 
sellasii kommentteja, että ”no sinä se jaksat opiskella” ja ”no mikäs susta sitten 
tulee, kun sä valmistut sieltä, kun sä nyt opiskelija”. Sitten se meneekin hanka-
laks, kun ei osaa [naurahtaen]  enää itekään vastata! Että.  
TANJA (ryhmäkeskustelussa): [Nauraen] ”minusta tulee ensin nuorempi tutkija 
ja sitten tulee vanhempi tutkija”! [Nauraa.] Oi-voi. 
 
Haastatteluaineiston kertyessä aloin muotoilla ajatusta siitä, että erilaisia aikuisuuksia on 
lukuisa joukko. Kysyin asiasta Veeralta, joka oli viitannut tähän vastatessaan kysymyk-
seen aikuisen kodin olemuksesta. Tuossa yhteydessä hän sanoi nähneensä ”niin paljon 
erilaisia aikuisia ja niinkun se tavallaan mielikuva aikuisesta on niin laaja se skaala”. Kun 
                                                     
76 Nikander (1999a) ei määrittele tarkemmin, mitä kaikkea hän tarkoittaa kulttuurisella kompetens-
silla, mutta käsitteen voi tulkita tässä liittyvän ainakin kronologiseen ikään. Myös ulkonäkö on 
merkityksellinen seikka kulttuurisen kompetenssin kohdalla, ja Nikander viittaa ostoruumiiseen, 
jonka hankkimiseen kaikilla ei ole varaa. (Ks. Nikander 1999a, 36; ks. myös Rantamaa 1999, 114.) 
Liittäisin tähän yhteyteen myös vammaisten kehojen marginalisoinnin kulttuurisesti arvostettujen 
kehojen joukon ulkopuolelle. 
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puhuimme avo- ja avioeroista, Veera totesi, että ”ei oo pakko elää sitä semmosta saman-
laista”. 
Tanja totesi ryhmäkeskustelun lopussa, että aikuisuuden tulisi olla omannäköistä. Ai-
emmin hän oli sanonut ryhmässä, että jokaisen elämänkulku on yksilöllinen. Olimme 
keskustelleet odotuksista ja kysymyksistä, joita naiset olivat kohdanneet erilaisia elämän-
valintoja tehdessään. Esimerkiksi Jannan mummo oli kummastellut, miksi Janna lähtee 
jälleen opiskelemaan. Viittasin tähän alla olevassa katkelmassa, jonka avulla yritin saada 
naiset puhumaan elämän ”käsikirjoituksesta” eli elämänkulun normatiivisesta etenemi-
sestä. Tanja tarttui puheisiini todeten esittämissäni ajatuksissa virheen.  
 
ERJA (ryhmäkeskustelussa): Jos se mummo ihmettelee, miksi sä lähet opiskele-
maan tai, tai joku kyselee vähän tommosia, vihjailee vähän jostakin kissan han-
kinnasta tai muuta, niin. Miltä se sit tuntuu, kun vaikka kaverit saa sen vaik-,  
saa sen vakityöpaikan tai muuta? Tuleeks sit semmonen olo, että ku jos, jossei se 
oo se ikä kerta, et ku te vähä niinku, musta tuntuu, et te ette oikein nyt tarttunu 
tähän mun ideaani, et [ryhmä nauraa] tiettyyn ikään mennessä niinku pitäs olla 
jotain. Niin onks se sit joku muu? Onks se sit se, et se mummo sanoo vai onks se, 
et kaverit saa jotain vai, vai onks tää koko ajatus nyt vähän teidän mielestä has-
su, et pitäs [painottaen] saavuttaa jotain tai? 
TANJA (ryhmäkeskustelussa):  No siinä on mun mielestä se, se virhe, että jokai-
sella on kuitenki ihan erilainen elämän-, elämänkulku tai polku tai semmonen 
että, et mä aattelin jotenki päättömältä, et, että mä lähtisin nyt täyspäiväsiin töi-
hin, kun mulla on kuitenkin täyspäivä siellä niitten viien kakaran, siis lapsen - - . 
Jos mulla on ne, niin ne on kuitenki enssijaset! Mitä järkeä mun on lähteä repi-
mään jonnekin täyspäiväsiin töihin - - 
 
Tanja peilaa omaa valintaansa normiin, jonka hän vaikuttaisi tuntevan ja tietävän. Olisi 
odotettavaa ja kenties jopa suotavaa, että Tanja veisi lapsensa hoitoon, Tanjan sanoin 
säilytyspaikkaan, jotta äiti pääsisi kokopäivätyöhön. Tanja on kuitenkin vahvasti sitä 
mieltä, että hänen valintansa tuottaa hänelle kokemuksen mielekkyydestä. Melko vuo-
laasti valuva puhe ja pieni kiihtyminen kertovat, että Tanja on miettinyt asiaa. Yksilö-
haastattelussaan Ritva koskettelee jotakin samantapaista, sillä pantuaan merkille, että 
kolmekymppiset ovat kaikki erilaisia, hän löytää myös jotakin yhteistä. Nämä ajatukset 
nousivat Ritvan mieleen, kun kerroin tutkimuksestani varsinaisen haastattelun jälkeen. 
Yksimielisesti keskustelimme siitä, kuinka pelkkä tilastotieto ei kerro elämän sisällöistä.  
 
RITVA: Niin et se sitte. Niin. Kun ihmiset on niin erilaisia. Että monen, siis meitä 
kolmekymppisiä ku pistäs tähän riviin niin jokainen ois erilainen, jokaisella ois 
varmasti erilainen elämä, noin niinku ku mietitään, että toinen haluaa toista ja 
toinen toista, ja. Et pääasia ois miusta, että jokainen kolmekymppinen ois onnel-
linen. Sii-, siinä [naurahtaen] valitsemallaan tiellä. - -  
 
Ritvan lausumassa on esitetty toive onnellisuudesta, mutta siinä voi nähdä toisenkin 
toiveen: että jokainen kolmekymppinen saisi elää omannäköistään elämää ja kulkea omaa 
tietään. Tässä pilkahtaa esiin konkreettisella tavalla vaikeasti kuvailtavissa oleva luonne 
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(Sennett 2002), kun puheista kuuluu jotakin, mikä on arvokasta. Omia valintojaan ja eri-
laista elämänkulkuaan voi joutua perustelemaan, olivatpa erot normeihin suurempia tai 
pienempiä. Lasten hoitaminen kotona ei ole mikään erityinen poikkeama normista, mutta 
silti esimerkiksi sekä Tanja, Ritva että Essi kokevat halua ja tarvetta puolustella omaa 
valintaansa. 
Essi kertoi yksilöhaastattelussaan myös omista vanhemmistaan, jotka erottuivat pie-
nellä paikkakunnalla harrastuksineen, ammatteineen ja ylipäätään elämäntyylinsä vuok-
si. Useampaan otteeseen Essi vertaili oman äitinsä elämää omaansa. Essi kertoi, ettei 
hänen vanhemmillaan ollut juurikaan edes mahdollisuuksia tutustua kehenkään, sillä 
heidän naapurustossaan oli ”semmosia keski-ikäsiä maatilan isäntiä ja emäntiä”. Olimme 
puhuneet aikuisen vapaudesta ja aikuisuuden tietystä muotista jo ennen tätä katkelmaa, 
joten yritin palauttaa kysymykselläni Essin takaisin yleisemmälle tasolle. Hän halusi 
kuitenkin kiinnittyä omaan henkilöhistoriaansa ja välttyä tekemästä mahdollisesti vääriä 
yleistyksiä. Hän mietti kaupungin ja maaseudun ilmapiirieroja pohdiskellen, onko kau-
pungeissa sittenkin aina ollut ”vapaampaa” ja hän ei maalla eläneenä vain tiedä tästä. 
 
ESSI:  - - Että kyllä mun mielestä niinku tää mun aikuisuus on niinku tällasta, et-
tä koska voi olla niinkun ihan rauhassa oma ittensä ja kukaan ei kato niinku 
kaupungilla, jos sulla on jotain vähä erikoisempaa päällä tai jos et sä pukeudu 
ihan iän mukaisesti. Tai niinkun. 
ERJA: Niin onks se ylipäätään nykyään vähän vapaampaa? 
ESSI: On varmasti. Tai emmä tiiä, minkälaista se on ollu niinku kaupungeissa 
sillon kakskyt vuotta sitten, mutta siis. Ainakin sillon maalla, niin ei sillon [hiljaa, 
itsekseen, epäselvästi] ei niinku kyllä. Ollu varmaan paljookaan, mihin meijän 
vanhemmat ois pystyny samaistumaan, kun taas nyt on niin jotenkin tuntuu, et-
tä voi, et on niin paljon mahollisuuksia, et voi tehä, mitä haluaa ja. Elää miten 
haluaa, eikä oo mitään semmosta, että sitä ihmeteltäis tai paheksuttais. 
 
Essi tiivisti näkemyksensä nykyisestä vapaudesta elää ja olla toteamukseen, ettei tarvitse 
olla niin aikuinen. Hän muisteli, kuinka hänen vanhempansa olivat kavereiden mielestä 
”siistejä” erilaisuudessaan. Vanhemmat eivät oikeastaan asetukaan aikuisen muottiin 
Essin puheissa. Hän arvioi, että hänen elämänsä on helpompaa – vapauden vuoksi – 
mutta toisaalta elämä voi nykyisin olla vaikeampaa. Esimerkkinä hän mainitsee lasten 
kasvattamisen nykymaailmassa.  
 
ESSI: - - niinku se lasten kanssa eläminen ja niinku se vanhemmuus ja niinku. Se 
on varmaan vaikeempaa ku sillon, mut et aikuisuus on niinku helpompaa nyt, 
koska ei tarvi olla niin aikuinen. Sillä tavalla aikuinen. Et kyllä mä muistan, että 
mun vanhempia niinku jotain mun opettajat sano ja mun kaverit sano, että. Että 
tota niin. [Kuiskaten+ että ”sulla on tosi siistit vanhemmat, että kun kuuntelee 
rokkimusiikkia ja teiän äiti käyttää tollasia vaatteita ja isä on [mainitsee ammatin] 
A” ja. Niinku ja että se, *hakee sanoja+ ja ”sillä on tommonen ponnari ja parta” ja. 
Että ne oli niinku erikoisia, et onhan se varmaan ollu niinku aika kuluttavaa 
asua siellä niinkun. 
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Tanja totesi, ”että elämästä voi aika hyvinkin saaha omannäköstä”. Kontekstina tälle 
lausumalle oli Tanjan mielestä joustavaksi muuttunut koulutusjärjestelmä: ”Mä ajattelen, 
että nykyään, nykyään kaikki instituutiot niin kauheen joustavia, siis koulutukselliset ja 
kaikki työnhaulliset ja muut - -”. 
Hoikkala (1993, 252) analysoi, että erityisesti keskiluokkaiset naiset toistavat ikuisen 
nuoruuden puhetta eli "positiiviseksi koettua kokemuksen nälkää ja vaihtelunhalua". 
Olipa kyse ikuisesta nuoruudesta tai ei, haastateltavani tuntuvat pitävän liikkeestä ja 
liikkuvuudesta. Aikuisuus ei näyttäydy tässä pysähtymisenä. Hoikkala (1993) kirjoittaa 
aikuisuuden olevan paradoksaalista. Aikuistumisen matka voi olla loputon tai sillä voi 
olla rajansa, päätepisteensä. Hänen haastateltavansa puhuivat omasta aikuisuudestaan 
mieluummin päättymättömänä matkana, mutta kertoivat yhtä lailla, kuinka lapset ai-
kuistuvat lopullisessa mielessä. (Hoikkala 1993, 147.) Heistä tulee aikuisia ja matka aikui-
suuteen päättyy.  Havainto jatkuvasta kasvusta ja kehityksestä pätee tässäkin käsiteltä-
vän haastatteluaineiston kohdalla. Jotkut haastateltavistani ajattelivat esimerkiksi opiske-
lun olevan liki välttämätöntä, jottei ”tulisi hulluksi”. Jotakin liikettä, kehitystä tai etene-
mistä on tapahduttava. 
Avoimuutta ja liikkuvuutta painottava puhe on selitettävissä ainakin osittain myös 
haastattelemieni naisten iällä. Arnett (2004) on kehityspsykologisessa tutkimuksessaan 
tarkastellut 18–29-vuotiaita amerikkalaisia ja heidän aikuisuuttaan. Hän on todennut, että 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen vuoksi tarvitaan uutta termiä kuvaamaan 
sitä ikäkautta, jota eletään noin 18–25-vuotiaana77. Arnett on päätynyt nimeämään kau-
den muotoutuvaksi tai sukeutuvaksi aikuisuudeksi (emergent adulthood). Kaudelle tyypil-
lisiä piirteitä ovat identiteettikokeilut, epävakaisuus ja itseen keskittyminen. Samoin 
leimallista on kokemus siitä, että on nuoruuden ja aikuisuuden välillä. Lisäksi nuori 
aikuinen kokee avautuvan edessään monia mahdollisuuksia. (Arnett 2004, 8–17.)  
Janna liitti aikuisuuteen sekä avoimuuden teemoja että jonkinlaisen myönteisen py-
syvyyden, vaikkei olettanutkaan löytävänsä itseään juuri tuon mielikuvan maailmasta 
välttämättä koskaan. Hän ei vaikuttaisi osaavan sanoa, mitä tai millaista myönteinen 
pysyvyys sitten tarkkaan ottaen olisi: 
 
JANNA: - - ei tarvi niinku kaiken olla sellast niinku pysyvää, mut sillai mie ehkä 
aattelisin, että sit kun on niinku sillai ihan kunnolla aikuinen, niin sit ois niinku 
joku semmonen niinku et, et ois vaik ollu vaik pitkä parisuhde tai ois sitoutunu 
paikkaan tai sit ois joku työpaikka, mihin ois sitoutunu. Et[?] kun täl hetkel itel 
tuntuu, et ne on vähän niinku kaikki sillai. Sillai niinku auki. 
ERJA: Luuleksää, että, että ne tuleekin jäämään vähän auki vai luuleksää, että sä 
sitten löydät ittes jonain päivänä? 
JANNA: Kyl mie luulen, et ne varmaan niinku tulee jäämään osittain auki tai ai-
nakin jotkut ja ois niinku tavallaan ehkä ihan kivakin, et niinku työpaikkakaa ei 
niinku ois sillai kiveen hakattu, et tässä ny-, niinku en, niinku muutaman kym-
menen vuotta sitten, et se mihin työpaikka, mihin mentiin, niin siinä niinku ol-
                                                     
77 Nurmen (1995, 257) mukaan 19.–25. ikävuoden jaksoa voidaan kutsua myöhäisnuoruudeksi tai 
varhaisaikuisuudeksi. Nimitykset kertovat, että yksilö on kahden vaiheen rajamailla.  
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tiin. Niin ei niinku ehkä silleen, mutta. Mut ehkä semmonen, jotenki semmonen 
pysyvyyden tunne tai semmonen jotenkii semmonen, että. 
 
Lapsettomuus vaihtoehtona. Haastattelupuheissa mahdollisuudet tulevat esiin valintoi-
na, ja eräs niistä on äitiys. Havaitsin aineistosta saman seikan kuin Vuori (2003, 40) omis-
sa tutkimuksissaan: yksilöhaastatteluaineistossa lasten hankkiminen nähtiin enemmän-
kin valintana kuin elämänkulkuun automaattisesti liittyvänä. Äidiksi tuleminen ei ole 
myöskään aikuisuuden merkkipaalu. Merin sanoin ilmaistuna ”voi olla aikuinen myös 
lapsettomana”. Olen tulkinnut miettivän puheen mahdollisesta lasten hankkimatta jät-
tämisestä liikkuvuudeksi ja avoimuudeksi. Keskeistä näissä puheenvuoroissa oli näke-
mys lisääntyneestä pohdiskelusta, kun vertailukohdaksi asetettiin esimerkiksi oman 
äidin sukupolvi. Haastateltavien mukaan naisilla tai pariskunnalla ei aiemmin ollut juuri 
aitoa vapautta harkita saati valita lapsettomuutta.  
Yksi haastateltava kertoi melko yksiselitteisesti, ettei hän tule hankkimaan lapsia. 
Muut lapsettomat ilmaisivat kantansa varovammin tai epäselvästi, esimerkiksi sanomal-
la, etteivät tiedä, haluavatko lapsia. Oletan, että varovaisuuteen on ainakin kaksi syytä. 
Ensinnäkin aihe on arka ja lapsettomuuden valitseminen herättää edelleen voimakkaita 
tunteita ja kipakkaa keskustelua. Toiseksi vain harva haastateltava sai selville, onko mi-
nulla lapsia. Lapsettomuutta puoltavien kommenttien esittäminen ei ole helppoa, jos ei 
ole selvillä keskustelukumppanin lapsista tai lapsettomuudesta sekä mahdollisen, olete-
tun tai tiedetyn lapsettomuuden syistä. Keskustelua käytiin siis kierrellen. Esimerkiksi 
Silja kertoi työskennelleensä lasten kanssa ja tietävänsä, kuinka ”sitovaa” ja ”uuvuttavaa” 
lasten hoitaminen on. Hän totesi, ettei lapsia pitäisi hankkia painostuksen vuoksi, vaan 
jokaisen tulisi voida tehdä omat valintansa. Lisäksi Silja kertoi sukulaisnaisistaan, jotka 
olivat kertoneet, etteivät ”oo kirjoja lukenu yhtään sen jälkeen ku tää synty” ja että ”mie 
en jaksa, ku se lapsi siinä kalistaa jottain ja siis ei se, ruuat lentää minne sattuu ja. Ei jak-
sas tätä penskaa nytte”. Toki Silja täsmensi, että on kuullut myös positiivisia kokemuksia 
raskausajasta ja jotkut ovat todenneet hänelle, että ”kyllä kannattaa niitä lapsia hankkia”. 
Hänellä on myös tuttava, joka hoitaa lapsia kotona. 
 
SILJA: - - niin erilaisia tuota näkökulmia, että ja vähän se, millanen persoonaki 
on, että jotkut silleen, et ne ei jaksa olla kotona yhtään. Se on tosi rasittavaa se 
lasten kanssa olo. Sitten [on] toiset, mulla on yks kaveri joka on tosi äidillinen ja 
sen mielestä on tosi jees että. Se ihan nauttii siitä kotiäitiydestä ja tälleen että, se 
on vähän se [epäröi] on niinku, aika, ei oo yksiselitteistä. Varmaan vähän henki-
lökohtaista, kelle niinku se parhaiten soppii tai siis soppii paremmin [ja t-]. Mi-
nusta se ei oo semmone niinku vähän tyhmä, jos kaikki toisaalta  odotetaan, että 
pitää olla niitä lapsia, koska ei kaikki halluu. Niin on sit vähän hölmö sitte sil-
leen painostuksen alasena vaan hankkia, ja sit jos ei oikeestaan halluu tai joten-
kin. 
 
Janna pohdiskeli lasten hankkimista yleisemminkin. Hän oli luonnehtinut edellä äitinsä 
elämänkulkua normatiivisemmaksi kuin omaansa ja jatkoi normeista ja lasten hankkimi-
sen ”pakosta”. 
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JANNA: - - mie en oikeestaan tiiä, et mitkä ne nykyajan normit on, et eihän se 
nyt niinku oo niinku tavallaan. Nythä se vois olla niinku jotenkii. Tavattomam-
paaki, et ei niinku käy kouluja ja sitte ruppee tekemään kakskakkosena lapsia ja. 
Niinku sit sen jälkeen kouluttaa ittesä, ni. Tai en tiiä, toisaalt nykypäivän ehkä 
sallitaan sit enemmän  semmosii erilaisii elämänmuotoja. - - nykypäivän miust 
tuntuu, että - - jotenki ehkä enemmän löytyy ymmärrystä myös siihen, et jossei 
haluu vaik hankkii lapsia tai et jossei hanki lapsia, et varmaan entisaikaan se 
paine on ollu niinku mie aattelisin, et vielä kovempi. Et etenki jos on vaik naimi-
siin menny ja sitä lasta ei heti oo. Heti oo käyty hankkimaan, niin on se varmaan 
ollu se paine ehkä kovempi siihen. 
ERJA: Ooksä miettiny sellasta vaihtoehtoo, et sä et haluaiskaa? Lapsia. 
JANNA: No oon. Oon. Tai tavallaan se ei niinku miulle oo semmonen niinku 
semmonen niinku itestäänselvä asia, et mie niinku välttämättä niinku haluaisin 
tai et niinku tavallaan. Miul oikeestaan se riippuu siitä, että, et mie haluan nyt sit 
jonkun tietyn ihmisen kanssa, et en mie niinku halua sitä lasta niinku itseisarvo-
na, et mie niinku. Miulla ois niinku pakko päästä äidiks vaan niinku se, että sit 
jos mie oon [tarkoittanee just] jost semmosen ihmisen kanssa, kenen kans mie ha-
luan niinku lapsia, niin se on sit niinku ihan eri. Mut et ei se niinku miulle oo 
itestäänselvää enkä mie oo semmonen, että, et mie sit niit vaik keinol mil hyvän-
sä mie hankkisin niinku lapsia, et se ei niinku oo. - - onhan siis totta kai välil 
niinku tulee semmosii niinku vauvakuumeen, tai siis silleen, kun joku jos saa 
vauvan, niin sit tulee ain siis semmonen joku semmonen vauvakuumeen puus-
ka, mut et. Ne on kyl toistaseks ollu suhteellisen [hieman naurua äänessä] taltutet-
tavissa ja ei niinku silleen oo. Sellast niinku ihan oikeeta suunnitelmaa ollu, et 
mie nyt hankkisin lapsen. Niin ei oo sellast vaihetta ollu oikeestaan missään vai-
heessa. - -  
 
Jannan epävarma suhtautuminen siihen, haluaako hän lapsia vai ei, toistaa Siljan lausu-
maa: ”että mie en tiijä, halluunko mie niitä lapsia”. Kikalle lasten hankkiminen oli ollut 
jollakin tapaa itsestään selvää, mutta nyttemmin hän on alkanut pohtia asiaa uudella 
tavalla. Kysyin, liittyvätkö lapset ja parisuhde aikuisuuteen.  
 
KIKKA: No kyllä ne liittyy, mutta sin-, alunp-, alun perin mie aattelin, et se on 
niinku automaattinen asia, et pitäs olla ne, mutta nyt mie oon ruvennu ky-
seenalastamaan sitäkin, et [hieman puuskahtaen] eihän sitä oo pakko olla! Eihän 
sitä kaikilla aikuisilla todellakaan ole niitä. [Lyhyt tauko.] Ja en mie tiijä, saanko 
mie ikinä välttämättä lapsia, että kyl mie oon miettiny adoptointiasiaaki, myös 
sitten, että, [jos?] mä en ikinä, kyl mie haluisin, toisaalta, välillä en haluu, mutta 
jos mie hankin, sit mie hankin niitä. Et sitten on sillä selvä, enkä mie tiijä välttä-
mättä, meenkö mie naimisiinka, vaikka mie oon kihloissa, että sekin on vielä au-
ki. Ja tavallaan mie oon nyt niinku löysänny sitä, et ei ookaan niinku niin enää 
niin pakko. 
 
Katkonaiset parisuhteet ja avioerot. Otin liki kaikissa haastatteluissa esille lehtiotsikoista 
tutun tilastotiedon siitä, kuinka noin puolet avioliitoista päättyy eroon. Keskustelimme 
myös avoeroista ja seurustelusuhteiden katkeamisista. On selvää, että jokainen haastatel-
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tava halusi ajatella oman parisuhteensa olevan kestävä. Kuitenkin esimerkiksi Meri mai-
nitsi, että hän ymmärtää eron voivan olla mahdollinen.  
 
MERI: - - Ehkä meillä on joku sellanen sopimus, et niin kauan, kun molemmilla 
on kivaa, niin kauan ollaan niinku saman katon alla. Mut sit jos alkaa olla niinku 
tosi epäkivaa, niin sitten se ei niinkun jatku. Et totta kai sitä nyt toivoo, et se 
niinku oma perhe ja oma parisuhde ois jotenki pysyvä, mut en mä ehken niin-
kun automaattisesti luottais siihen, että se on sellanen. - - 
 
Sonjan aiemmin esitetyssä sitaatissa tuli esille, että hän ajattelee perheensä olevan ja py-
syvän, mutta ”eihän tästä elämästä ikinä tiedä”. Sonja ei täsmentänyt, viittaako hän eron 
mahdollisuuteen vai johonkin muuhun kriisiin. Yleisemmällä tasolla on mahdollista 
keskustella erojen lisääntymisestä tai kumppaneiden vaihtuvuudesta, mutta mikäli on 
itse esimerkiksi naimisissa tai avoliitossa, ei ole kovin sopivaa keskustella [tilastojen] 
mukaan mahdollisesta erosta. Tosin yksi haastateltava totesi lyhyesti, että lienee eroa-
massa kumppanistaan, mutta tässä maininnassa olikin kysymys juuri parhaillaan menos-
sa olevasta tai muotoutumassa olevasta erotilanteesta. 
Ylipäätään aineistossa vuorottelee kaksi kuvaa perheestä. Naiset halusivat nähdä 
perheen edelleen pysyvänä ja turvaa tuovana instituutiona, mutta totesivat, että erot ovat 
yleisiä. Kuvan ristiriitaisuus voi johdattaa ajattelemaan, että naiset pitävät kiinni ideaalis-
ta parisuhteesta eli ”elivät elämänsä loppuun onnellisina” -mielikuvasta, mutta mielestä-
ni haastatteluaineistoa ei voi lukea näin suoraviivaisesti. Uskon, että eritoten perheestään 
lämpimästi puhuneiden naisten osalta kysymys on vakaasta tahdosta pitää oma perhe 
koossa tai luottamuksesta siihen, että oma tuleva perhe ei joudu käymään läpi erokriisiä. 
Esimerkiksi Ritva kertoi painokkain ja selkein sanoin, että hän on sitoutunut näkemyk-
seen, jonka mukaan avioliitto solmitaan vain kerran. Taustalla lienee Ritvan vanhempien 
ero, mikä sai hänet ajattelemaan, ettei tule koskaan menemään naimisiin.  
Janna muisteli eräältä työpaikaltaan kokemuksia asiakkaista, jotka kummastelivat 
lapsien oireilua. Hän piti näiden ongelmien syynä eroja ja lasten kyvyttömyyttä ymmär-
tää vanhempien toimia. Janna oli ajatellut ennen näitä kokemuksia, että eroista puhutaan 
turhan paljon. 
 
JANNA: - - Tai mie jotenki ajattelin, et, et kylhän niinku se perheen merkitys on 
edelleen kaikist tärkein ja mie oon niinku ite kasvanu sillai ehjäs kodis, meil ei 
oo avioeroo, - -, kenenkään vanhemmat ei oo niinku eronnu. Et mie oon ehkä 
eläny vähä myös sellases niinku, jotenkii, et-et-et kylhän se perhe on kuitenki 
tärkein, mut kyl sit oikeestaan ku mie olin - - töissä, ni kylhän sitä niinku mietti, 
ku tuli jatkuvast sellasia, että, et on vaik neljälle miehelle neljä eri lasta ja sit ih-
metellään, että miks, miks tää nyt oireilee tää meijän - - tässä näin kovasti, niin 
kyl s-, niinku jotenkii sillai sitä mietti, et ei siin kyl. Ja sit nii-, kun niit tuli niinku 
jatkuvasti, et ne oli niinku  koko ajan sellasii perhet-, et ei varmaan niinku mon-
taa ehjää perhettä ollu ja sit niinku  ku se jotenki se siirtyminen tuntu olevan niin 
helppoa, että, et nyt erotaan ja sit seuraavaan ja sitten nää uusperhekuviot, kun 
on entiset ja vanhat ja. - - niin kyl sitä niinku mietti, et ei nää ihmiset kyl niinku 
hirveesti ajattele tätä hommaa. - - Ja sit palataan yhteen sen kaa, kenen kaa oltiin 
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ensin erottu, ku oli välis tehty lapset jollekin toiselle ja sit nää ihmetteli nää lap-
set, mikä tää kuvio [on]. Et jotenkii. Ehkä silleen vähän niinku avars sitä omaa 
näkemystä, et kun tietys mielessä ei niinku hirveesti ollu sellasii kuvioita nähny. 
 
Avoin tulevaisuus ja suunnittelemattomuus. Nuoria aikuisia haastatellessani osasin 
ennakoida, että erilaiset avointa tulevaisuutta koskevat kokemukset tulisivat olemaan 
keskeisiä. Janna pitikin tällaista avointa suhtautumista tulevaan merkkinä siitä, ettei hän 
ole vielä ihan kunnolla aikuinen. Helmi taas mietti, miltä avoin tulevaisuus tuntuu: 
 
HELMI: - - Mut ehkä sellanen, et en tiedä, mitä tulevaisuus tullessaan tai tuo tul-
lessaan, mutta jotain kivaa. Olen avoin sille. Et nyt on sellanen jännä vaihe, kun 
on valmistumaisillaan et tavallaan nyt ei oo periaattees mitään sellasta, mikä 
niinku tai no kesät mullon viel tai kesän mul on viel töitä mutta niinku se että, et 
tavallaan, mä en ees koe sitä kauheen ahdistavana, et mä en tiedä, mitä on syk-
syllä. Kun mullon jotenki sellanen olo, että jotain tosi mahtavaa on tulossa, mä 
en vaa tiedä, mikä se on. [Hymähtäen] tietysti täs voi käydä tosi huonostikin vie-
lä! Mutta, niin. Tää on, tavallaan kaikki on avoinna, hyvässä ja pahassa, mut en 
tiiä, mitä se tuo. 
 
Haastateltavista useampi toi esille, että elämä etenee likipitäen suunnittelematta. Tyypil-
linen lausahdus oli esimerkiksi ”mistä sen tietää, jos”. Haastateltavat kokivat, että he 
voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa elämäänsä, mutta monikaan ei sanonut pohtivansa 
tai analysoivansa valintojaan erityisemmin. Nuorempana tehdyt koulutusvalinnat olivat 
”ajautumista” tai valinta oli tehty vain siksi, että jotakin kuului lähteä opiskelemaan. 
Ikävuosien karttuessa valintoja sanottiin tehtävän harkitummin, mutta moni kuvaili 
pikemminkin päätymistä tai kokeilemista. Kun Meri oli kertonut huolettomaan sävyyn 
työllistymiseen liittyvistä pohdiskeluista, kysyin, suunnitteleeko hän ylipäätään elä-
määnsä etukäteen. 
 
MERI: Enemmän se menee silleen [naurahtaa] sattuman kautta. Et tai siis silleen 
jotenki, että et mä niinku päädyn tekemään niitä asioita, mitkä kiinnostaa. Et en 
mä niinku varsinaisesti suunnittele. Totta kai jotain asioita. Niinku vaikka et sit, 
jos mä päätän, et no okei, mä haluun opiskella [mainitsee alan] A:a, niin sit mä lu-
en niihin pääsykokeisiin ja ehkä pääsen. Mut en niinku mitenkään silleen, et mä 
oisin jossain yläasteen kuudennella tienny, et minusta tulee [mainitsee alansa] A 
ja sitten mä oisin niinku määrätietosesti tavotellut sitä. 
 
Nykyistäkin tapaansa toimia Meri kuvasi hyvin samaan tapaan. Puhuttuaan siitä, ettei 
hänen mukaansa vakituisia töitä oikeastaan olekaan, hän kuvasi laajemmin suhtautumis-
taan valintoihin: hän ottaa vastaan sen, mitä tulee. 
 
ERJA: Onks sit jotain muuta ku työ, et ku ei oo niitä eläkevirkoja, niin onks sit 
elämässä jotain muuta sellasta jotakin pysyvää, mistä vois ajatella, että tohon mä 
sit tähtään tai? Vai ajatteleksä, et kaikki on niinku vähän liikkeessä? 
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MERI: Mä en ainakaan osaa sanoo mitään sellasta, mikä ois niinku joku semmo-
nen niinkun jotenki ikuinen. En mä tiedä sitten. Ehkä. No ehkä ois, niinku et jos 
haluais lapsia, niin se vois olla semmonen, et no niistä nyt ei ihan helpolla pääse 
eroon. Mut sekään ei oo mulle mitenkään semmonen, et en mä nyt sano, et ei 
ikinä, mut tällä hetkellä on ainaki sellanen, että niinku et niinku tällä hetkellä 
koen, että en välttämättä halua lapsia tulevaisuudessa. Kuulostaa jotenkin loh-
duttomalta. 
ERJA: Lohduttomalta? 
MERI: Niin, jotenkin et, et otetaan vaan vastaan kaikki, mitä tulee ja sit niillä 
mennään. [Naurahtelua.] Mut niinku. En mä nyt sitäkään tarkota, että mun elämä 
ois jotenki sellasta, et mä en ite pystys vaikuttamaan mihinkään, vaan niinku 
asiat vaan törmäilee minuun ja sitten mä heittelehdin niinkun niiden voimasta 
johonkin suuntaan. Vaan niinku. Ehkä niinku, En tiijä. Et mä en niinku siinä 
mielessä halua kuulostaa jotenki lohduttomalta, et niinku asiat vaan tapahtuu ja 
sit ite oon vaan siellä keskellä kädet pystyssä, totta kai voi vaikuttaa asioihin ja 
voi haluta eri asioita ja tehä niiden eteen töitä. Mut, en mä tiedä, oliks tossa nyt 
mitään järkeä. 
ERJA: Oli, oli, siinä oli paljonkin järkeä, siinä oli paljonkin järkeä. Nautiksä toi-
saalta siitä, et niinku sä oot siellä asioiden keskellä, itse tietysti aktiivisesti niihin 
vaikuttaen, et onks se myös positiivista, sitäks sä myös tarkotat sillä? 
MERI: Joo, osittain kyllä. Et se on mun mielestä ihan niinku kivaaki, et mä en 
niinku tiedä välttämättä, et mä asun täällä viiden vuoden päästä tai niinku et, ei 
oo mitään semmost niinku kiveen hakattua, että tällä nyt mennään eikä tätä voi 
enää ikinä muuttaa.  
 
Samanlaista asennetta oli kuultavissa Jennin lausumista. Hän kuvasi, kuinka elämässä 
kaahataan eteenpäin. Hän kertoi ottavansa tilanteen sellaisena kuin on, mutta ryhtyvänsä 
sitten aktiivisesti muuttamaan tilannetta. 
 
JENNI: Mut näinhän se on. Eihän tää pysykään, puolen vuoden päästä ollaan 
ihan eri tilanteessa. Ja sit mie kehitän ihan eri asioita. Että, että elämä mennee et-
teenpäin. Mm. Eilinen ei oo tänään eikä tää oo huominen, että, että, et se muutos 
on, jossain asioissa [se?] voi tapahtuu hyvin nopeestikin ja sit vaan pitää pysyy 
niinku [esittää kaahaamista], nyt mennään [tonne?] suuntaan, aina joku vetäsee.  
 
JENNI: - - miut on ehkä niin monessa niinku keitossa keitetty, ni ni-niin, ehkä m-
,  se onki se miun jaksamisen niinku salaisuus, et mie en rupee kapinoimaan vas-
taan, mie sopeudun, mut sit mie rupeen kehittään sitä tilannetta ehkä [hymyillen] 
minulle suotuisaan suuntaan.  
 
Tanjan mielestä ihmiset voivat tehdä aivan muuta kuin niitä tehtäviä, joihin formaali 
koulutus on heidät valmistanut. Toisaalta joissakin ammateissa on ”helppoa” pitäytyä 
lestissään ja tehdä vain sitä, mitä tutkintotodistuksessa kerrotaan ammattinimikkeeksi. 
Jotkut, esimerkiksi korkeakoulutetut, taas valitsevat Tanjan mukaan erilaisen tien ja pyr-
kivät työllistämään itsensä moninaisemmin keinoin. Jotkut muuttavat ulkomaille, toiset 
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vaihtavat alaa ja kokeilevat, löytyisikö uudelta alalta töitä. Tanjan kertoma kuvailee hy-
vin joustavaa ammatti-identiteettiä, jota työstetään jatkuvasti.  
 
TANJA: Ja aina vaih-, tavallaan semmosesta valinnaisuudesta, voi vaihtaa alaa 
voi tehdä uusia asioita, ja voi välillä olla ulkomailla ja! Siis semmonen niinku ta-
vallaan semmonen ehkä elämän sirpaleisuus myös. On semmonen, mitä ainakin 
tuttava-, tuttavapiirissä on niinku paljon, että: ”Noo, voihan sitä nyt opiskella tä-
tä ja kattoo, että saako töitä ja jos saa, niin on siellä ja sitten niin kauan ko kiin-
nostaa ja sitten ehkä tekee jotakin muuta sen jälkeen”. - - Musta tuntuu, että mo-
net, varsinki jokka on niinku koulutettukii semmoseen, et ne on just vaikka tie-
tyn aineen opettajia tai ne on just puuseppiä tai ne on just jotakii, niin voi olla, et 
se on niin helppo vaan kattoa sieltä Mollistaki, et no niin, näitä ja näitä, näitä 
paikkoja on avoinna, hakea niitä. Jos ei saa, niin sit sanoo, no ei mulle oo töitä. 
Mutta kun eihän se silleen mee ollenkaan niinku oikeesti, että ihmiset tekee ai-
van muita asioita, kun mihin ne on koulutettu. Ja oikeasti [mut] tosi niinku joku 
yliopistokoulutus niinku monella alu-, alalla on niin. Niin hyvä, että sillä voi te-
hä monenlaisia asioita eikä vaan niinku just sitä yhtä mikä tulee ensimmäinä 
mieleen. 
 
”Epätasainen” elämänkulku. Tällainen tapa tehdä työtä, vaihtaa alaa ja maata, koostaa 
toimeentulo monista lähteistä ja halukkuus tarttua erilaisiin vaihtoehtoihin kertovat sir-
paleisuudesta. Elämän kokonaisuus muodostuu pienistä palasista, mutta informantit 
eivät ole pelokkaita tai huolissaan. Heidän ratkaisunsa on ollut omaksua joustavan suun-
nittelemattoman tapa suuntautua kohti tulevaa. Åkerbladin (2014) mielestä haluttomuus 
taltuttaa epävarmuus on selviytymisstrategia. Jos tulevaisuutta alkaa ennakoida liikaa, 
seurauksena on, että tulevaisuus ei olekaan enää seikkailu; elämä ei enää yllätä ja spon-
taanius katoaa. Hallinnasta luopuminen on hänen tulkintansa mukaan vastarintaa, toi-
mimista toisin prekaarissa tilanteessa. (Åkerblad 2014, 78–80.) Kuten Bauman (2005, 27–
28) luonnehtii, tiukasti strukturoitu urakehitys, taatusti varma työpaikka ja muuttumaton 
ammatti-identiteetti ovat enää harvoille mahdollisia vaihtoehtoja. Haastattelemani naiset 
ovat tämän hyväksyneet ja kertovat jopa pitävänsä tilanteesta, olisihan samaan jämähtä-
minen ahdistavaa. 
Kun pyysin Auria tarkentamaan epävarmuuden ja tylsyyden välistä puntarointia, 
hän lähti miettimään taloudellista varmuutta. Asunnon ostaminen vaatii säännöllisiä 
tuloja, mutta tällöin alkaakin kaivata epävarmuuden myönteisiä puolia. Lopulta Auri 
päätyi korottamaan ääntään ja toteamaan hämmentyneenä, että hän ei kykene jäsentä-
mään elämäänsä. Ymmärrän Aurin tarkoittaneen tällä huudahduksella, että hän ei pysty 
erittelemään käsityksiään varmuudesta ja epävarmuudesta ainakaan mustavalkoisesti. 
 
AURI: Niin. Mut se epävarmuus, sinnehän liittyy se, että, että siellä on niinku 
myös aika kivaa, koska, öö. Epäv- Vaikka se onkin negatiivinen sana, ’epävar-
ma’, mut ehkä sit siihen niinku tylsyyteen liittyy se varmuus tai ne, ne on niinku 
silleen käsi kädessä, että on, on niinku. No, jos sä oot vakityössä, niin sulla on ta-
loudellinen varmuus ja, ja sitten jos sulla on omistusasunto, niin ei sua siit ihan 
heti häädetä tai muuta tai ei tarvi muuttaa, jos et halua, voit niinku asettua aloil-
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lesi, mutta sit siinä on se toinen puoli, että sitten se voi olla vähän tylsää. Tai että 
jos ei siihen löydä muuta sisältöö, niin sit se voi jotenki käydä puuduttavaks, tai 
ainakin nyt se vielä näyttää siltä, et ei oo mitään kiirettä sellaseen tylsään. Liian 
rauhalliseen, liian varmaan. Mutta sitten taas se nuoruus, että. No. On se epä-
varmuus, mut taas sitte toisaalta on niinku tosi paljon mahdollisuuksia ja, ja on 
niit muutoksia koko ajan, niin kyllähän ne pitää aktiivisena silleen. En tiedä, 
mut. Mut et mä oon ihan hyvilläni silleen, että en oo koko ajan silleen, että koko 
aika pitää muuttua ja olla. Mutta no nyt mä oon kyl tehny niitä muutoksia aika 
paljonkin, mutta tota. Niin. Että siinä mielessä on varmaan silleen sekava, emmä 
tiedä, missä mä oon. Sekavassa tilassa. En mä osaa jäsentää mun elämää! 
 
Huoleton luottamus pärjäämiseen. Vaikka esimerkiksi Aurin edellä esitetystä sitaatista 
välittyy jonkinlaista huolestumistakin, päällimmäisenä aineistossa on naisten huoletto-
muus ja luottamus siihen, että he pärjäävät kyllä ainakin taloudellisesti. Haastatteluissa 
toistui muutaman kerran sana ”hyvinvointivaltio”78. Haastatellut luottivat siihen, etteivät 
he joudu pahaankaan pulaan, vaikka jäisivätkin työttömiksi. Mielipiteet siitä, löytääkö 
työtä vai ei, jakautuivat kahtaalle. Osa naisista väitti, että töitä löytää kyllä, jos lähtee 
kiertämään yrityksestä toiseen ja on valmis tekemään liki mitä tahansa. Toiset kokivat, 
ettei töihin noin vain mennä. Tästäkin eroavaisuudesta huolimatta aineisto on melko 
yksiääninen taloudellisen huolettomuuden osalta (vrt. Nugin 2010, 43). 
Yhteistä toiveikkaille lausumille oli rohkeus tarttua erilaisiin työtarjouksiin. Jos ei ole 
nirppanokka, töitä löytää, väitti osa naisista. 
 
HELMI: - - Koska mä oon sit aina kuitenki sit niinkun löytäny jotain työtä. Kun 
mä en oo ehkä ollu si[t?] mikään nirppanokka niitten töittenkään kanssa, et mä 
oon niinku rohkeesti. Mä oon aina aatellu, et niitä oppii ja saa niinku tota työko-
kemusta. Ja niinku sitä kautta, että, et siis kuitenkin aina löytyy joku, jotain työ-
tä. Vaik olis joku pieni pätkä, et ei oo mitään. Mut kuitenki aina jotain löytyy. Et 
kun on tehny ja ei oo niinku silleen vieroksunu työtä. Ja on kouluttautunu, niin 
vaikkei nyt ihan [mun] koulutusta vastaavaa työtä niin kyl nyt varmaan jotain 
löytyy kuitenkin. 
 
PAULA: No. No sillä lailla mulla on ollu, et minä, mullei oo tarvinnu itellä olla 
niinku ikinä työttömänä, et mie niinku uskon. Mut se liittyy tavallaan myös sii-
hen rohkeuteen tarttua niihin mahollisuuksiin - - 
 
RITVA: - - Mie oon aina saanu töitä [naurahtaa puuskahtaen] sillon, kun mie oon 
halunnu niitä. Et m-, mie en osaa jotenki ajatella [e] sitä, että, etteikö sitä oikeesti 
                                                     
78 Bauman (2005b) pohtii laveasti hyvinvointiyhteiskunnan tilaa ja muutosta. Lopputulemana hän 
esittää, että hyvinvointiyhteiskunta ja nk. kuluttajien yhteiskunta eli konsumeristinen yhteiskunta 
eivät ole sopusoinnussa keskenään vaan niiden välillä vallitsee kilpailutilanne. Valintojen ja ostami-
sen yhteiskunta painottaa yksilöllisyyttä, kun taas hyvinvointiyhteiskunta vetoaa yhteisiin asioihin: 
ihmisoikeuksiin ja inhimillisiin elinmahdollisuuksiin. Baumanin arvio on, että hyvinvointiyhteiskun-
ta häviää tämän kilvan. (Bauman 2005b, 45–59.) 
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sais, jos [painottaen] oikeesti niinku lähtis ettimään ja jalka-, jalkapelillä menis 
niinku paikkoihin, että onko teillä töitä. - - 
 
TANJA: - - On myös siis sellassii tietysti tuttuja, jotka niinku just miettii sitä, että 
jos on niinku kauanki lasten kanssa kotona, niin heijän mielestä niinku jotenki 
ammattitaito laskee ja kaikki tiedot vanhenee ja kaikkea semmosta, et he pelkää 
jotenki, et sitte ei saa ikinä töitä. Mä en jaksa uskoo sellaseen [painokkaasti] al-
kuunkaan. Siis mä oon ihan varma, että [naurahtaen] mullon kyllä töitä sillon, 
kun mä haluan tehä niitä. Että en niinku. Että niitä löytyy, niitä voi vaikka järjes-
tää ittelleen, jos. Että voihan sitä ryhtyä yrittäjäksi ja voi kirjottaa [naurahtaa 
puuskahtaen] ja voi niinku. Että ei ne oo niinku niin suppeat ne jotenki. - - 
 
Huolettomuuden tunnetta kuvailtiin useissa haastatteluissa toteamalla esimerkiksi, ettei 
työttömänäkään nälkään kuole, kyllähän laskut saa aina maksettua ja töitä voi kaivaa 
jostakin. Sonja muotoili, että ”vaikka mitä kävis, niin täällä Suomessa kyllä aina niinku 
sillain tuetaan sen verran, et sillä selviää ihan niinku oikeesti”.  
 
ERJA: Niin, aivan. Tota. Mietiksä jotain muuta asioita silleen vähän huolestu-
neena, että tai enemmän tai vähemmän huolestuneena? 
MERI: Ehkä tietysti se, mä en jotenki en osaa siit niinku taloudesta, taloudellises-
ta tilanteesta huolissani, vaikka niinku se voi olla jopa todennäköistä, et mulla ei 
oo niinku mitään pysyvää työsuhdetta koko ajan, vaan et ne on enemmän sem-
mosii pätkiä, mut en mä siitä niinku jotenki osaa siitä niinku murehtia, että saa-
ko laskut maksettua. Tai siitä kun tällä hetkellä ainakin niinku pakolliset menot 
on sen verran pienet, kun asuu vuokralla, jakaa sen vuokran vielä kahteen ja sit-
ten jos nyt jostain saa vaikka sitä ruokaa, niin silläkin pärjää aika pitkälle. Mut 
ehkä se semmonen työpaikan suhteen, kun se on kuitenki se, mitä mä tykkään 
tehä, jos mulla ei yhtään ja se on aika iso osa sitä arkee ja elämää, niin yhtäkkii 
jos ei sitä ookaan, niin sit siinä on semmonen tyhjä könttä, niinku, mikä pitäs jol-
lain täyttää joka päivä. Niin ehkä se on niinku siinä työtilanteessa semmonen 
[niinku]. 
 
Jos töitä ei löydykään, jotenkin kyllä pärjää Suomen kaltaisessa valtiossa, aprikoi muun 
muassa Helmi. Hän myös oli oppinut luottamaan siihen, että määräaikaisia työsuhteita 
jatketaan aina uudelleen. Usko jatkuvuuteen ei ole kuitenkaan sama asia kuin varmuus, 
toteaa Åkerblad (2014, 105) ketjutetuissa työsuhteissa toiveikkaina toimivien työntekijöi-
den tuntoja analysoidessaan. 
 
HELMI: Niin, niin. Et kyl se varmaan ois silleen niinku tavallaan määräaikaset 
jatkuvasti olis stressaavaa, jos ei tietäs, että onko niillä jatkoa. Periaatteessa, mut-
ta niinku sitten. Niin, emmä tiiä, mulla on nyt tän vuoden aikana ollu ehkä neljä 
vai viis määräaikasta sopimusta [mainitsee työnantajan] Y:lle, niin tota, sit on jo-
tenkin ehkä vähän oppinu, et ”no, kyllä se jatkuu tai jos ei jatku, niin sit keksi-
tään jotain”.  
ERJA: & HELMI: [Naurahdus.] 
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HELMI: Tai, tai emmä tiiä, tää on varmaan siis se, et me ollaan kuitenkin Suo-
messa. Jos kävis niin, että Suomessa jäisi työttömäksi, niin ei kuolisi nälkään. Ei 
joutus niinkun tavallaan, tavallaan, kun Suomes on kuitenki tällanen turvaverk-
ko, hyvinvointivaltio, niin, et, et se ei olis maailmanloppu,  vaikka niin  joskus 
kävis niin, mut toki niinku tiedän itseni, et mä olen sellanen tyyppi, et mä en 
jaksa olla kauheen kauaa niinku tekemättä yhtään mitään, että kyl mä sit aina 
jostain kaivan töitä. Tällanen. 
 
ERJA:  - että et aina sit nurkan takaa löytyy jotain, mihin tarttua. Luotaksä sii-
hen, että et aina niinku jostain jotain? 
MERI: No kyllä joo, osittain ainakin, et ainakin vielä luotan. Jotenki johonki 
suomalaiseen sosiaaliturvaanki sen verran, että en jotenkin niinkun osaa pelätä 
sitä että. Tai jotenkin koen sen niin, että jos tästä nyt putoiski, niin ei nyt ihan 
tyhjän päälle putois. Et on kuitenki sitten niinku joku taloudellinen turva ehkä 
sieltä niinku yhteiskunnan taholta, sitten on ehkä ne kaverit tai ne harrastukset 
tai jotain muuta sellasta, että niinkun. Tai perhe, että niinkun, et jos nyt sattuskin 
vähä kolahtamaan, niin kyllä sieltä taas noustaan. Kyllä mä siihen jotenkin sii-
hen luotan. Ja myös semmoseen, että että kyllä nyt aina jotain tulee vastaan. Että 
vaikka se nyt ei oiskaan ihan välttämättä jotain, mitä niinku ite just hirveesti ha-
luis tehä, niin se voi niinku olla vaikka semmosta, mitä niinkun vähän aikaa te-
kee, koska siitä maksetaan. 
ERJA: Mm. Mm.  
MERI: Ja sit taas jos tulee jotain, ilmestyy jotain parempaa, niin sit voi alkaa tehä 
sitä [naurahtaa]. 
 
Kummastelin haastattelemieni naisten levollista ja toiveikasta tapaa suhtautua pätkittäi-
seen työhön ja epävarmoihin tuloihin. Jäin pohtimaan hyvinvointivaltiopuhetta, jota 
naiset esittivät. Muutama naisista esitti hyvin vakain mielin väitteen, jonka mukaan töitä 
löytää kyllä aina, kun on vain valmis tekemään mitä tahansa. Jotkut taas totesivat, että 
vaikka töitä ei löytäisikään, ei Suomessa joudu vaikeuksiin. Pohdin, etteivät näkemykset 
voi kummuta ainoastaan mikrotasolta eli pelkästään naisen omista kokemuksista. Kuu-
lemani perusteella ei voi ajatellakaan, että haastateltavien elämä olisi ollut aina taloudel-
lisesti turvattua, joten he eivät osaisi edes ajatella köyhyyttä. Haastattelemistani naisista 
useimmat elävät puheidensa perusteella melko niukkojen tulojen varassa. Pari, kolme 
naista totesi melko suoraan, että perheellä on rahaa käytettävissään, joko naisen omien 
tulojen tai puolison tulojen ansiosta. Kuitenkin aineistosta kuuluu voimakkaammin 
niukkuus. Osa naisista opiskelee, osa hoitaa lapsia kotona, jotkut tekevät töitä sivutoimi-
sesti tai osa-aikaisesti. Oletin, että rahan puutteesta puhuttaisiin enemmänkin. Tavallaan 
aihetta käsiteltiin, mutta sävy oli hämmentävän huoleton.  
Työn projektiluonteisuus. Vakituisille työpaikoille lähinnä hymähdeltiin ja moni 
haastateltava totesi, ettei työelämässä voi luottaa oman paikkansa säilymiseen. Kuten 
Paula tiivisti, vaikka olisi ”virkakin, niin ei sit senkään varaan voi laskee, koska aina 
tapahtuu organisaatiomuutoksia”. Jennin käsitys on, että kirjava työhistoria on etu ja 
ihmisten olisi aika ymmärtää tämä. Jennin mukaan vakituiset työpaikat ovat ”ollu-menny 
juttu”. 
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JENNI: - - sit loppujen lopuks meille tuli yy teet ja meijät irtisanottiin. Mutta sii-
täkin selvittiin. S[?] uuteen juttuihin.  
ERJA: Liitäksä nykyseen työelämään sellasen epävarmuuden, että, et niitä ”yy 
teitä” on vähän siellä ja täällä? 
JENNI: No ehottomasti, niinku mie sanoin tossa aiemmin siulle, että tota, [hy-
myillen] et vakituisia työpaikkoja, et onko niitä. Niin miun mielest se on hirveen 
nyk-, nykyään se, siis selkee trendi on se, että on niinku tämmösiä projektityön-
tel-, tekijöitä. En mie tiiä, voiko sairaanhoitajaa palkata niinku projektityönteki-
jäks, että nyt ku tämä osasto perustetaan, niin tämä osasto lopetetaan kahden 
vuoden päästä ja te olette sen aikaa täällä töissä, en tii-, [naurahdellen] en tiiä, 
onks niillä niin raadollista vielä, mutta. Mutta tota miun mielestä se jotenki, va-
kituiset työpaikat, ne on niinku ollu ja menny. Et ei. Ei sellasta pysyvyyttä oo, 
mut, ih-, miun mielestä ihmisten pitäs enemmänkin nähä se, että hei, että mitä 
mulle jää siitä, mullehan jää hirveesti ammattitaitoo, osaamista ja sillähän me 
mennään. Ylipääsä niinku suomalaisten vienti maailmalle, ni, ei, ei meillä oo va-
ra tehä mitään metallipalan, pajan tuotteita tai mitään tällasia täällä, vaan osaa-
mista me voidaan mi-, viedä ja, ja sen takia insinöörin tutkintoja täytyisi vaan 
niinku nostaa entisestään, koska tekniikka on kummiski sellanen, mihin, missä 
osaamista sitoutuu pa- tai on paljon.  
 
Vakituisesta työstä keskusteltiin paljon, erityisesti vertaillen vakityön ja ns. projektiluon-
teisen työn etuja (ks. Åkerblad 2014, 103). Haastattelupuheissa ei esitetä mielestäni liioi-
tellun rentoa kuvaa vapaammasta työnteosta. Tv-sarjoista ovat tuttuja esimerkiksi kirjoit-
tamiseen liittyvät työt, joita hahmot tekevät satunnaisesti ja viettävät enemmän aikaa 
ystäviensä ja harrastustensa parissa. Joidenkin naisten näkemyksiä voi kuitenkin pitää 
hieman optimistisena. Esimerkiksi Sonjan ajatus työn kokoamisesta pienistä paloista 
vaikuttaa taloudellisesti epävarmalta ja palasten eli työtilausten tai -tilaisuuksien etsimi-
nen mahdollisesti työläältä ja aikaa vievältä.  
Tanja kertoi projektityön arjesta kokemustensa kautta. Hän on tietoinen siitä, että ra-
hoitus voi päättyä milloin tahansa ja työstä tekee entistä huterampaa se, että Tanja työs-
kentelee epävarmana pitämällään alalla – rahoittajia eivät kiinnosta tämän alan projektit 
tai ainakin rahoituksen määrä vaihtelee vuosittain hyvin paljon. Työsuhteen tai työtarjo-
usten epävarmuudet eivät kuitenkaan vaikuta haittaavan häntä lainkaan. Toisaalta haas-
tattelun mittaan kävi ilmi, että Tanjalla on opinto-oikeus alalle, joka voisi tarjota kenties 
tulevaisuudessa töitä. Ehkäpä hän on ajatellut pääsevänsä opintojen kautta kiinni jälleen 
uusiin projekteihin, mutta mahdollista on myös se, että uusi ala voisi tarjota vakaamman 
ja turvatumman toimeentulon.  
Myöskään monen erilaisen toimen ja roolin yhdistäminen ei vaikuta olevan Tanjan 
mielestä rasittavaa, päinvastoin. Tanja ja hänen puolisonsa tekevät osa-aikatyötä. Tanja 
kertoi tehneensä vain kerran elämänsä mittaan kokoaikaista työtä, ja tuohon liittyikin 
Tanjan sanoin harmistus: ”kun on kokoaikasissa töissä, ni ei ehtiny edes sienestämään, 
sillon oli niinku maailmankaikkeuden paras tattisyksy”. Käytännössä Tanja tekee öisin 
projektiluontoisia töitään, jotta voi olla aurinkoisina päivinä lastensa kanssa ulkona. 
Työkiireet helpottavat syksyllä ja keväällä, joten hänellä on aikaa tehdä itselleen mieluisia 
asioita juuri sopivina vuodenaikoina. Jotkin työtehtävät vaativat kuitenkin paneutumista 
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ympäri vuoden. Tanja on ratkaissut ongelman hyödyntämällä sadepäiviä ja yöaikaa. 
Tässä yhteydessä myös totesimme, että Tanjan olisi melko vaikea sijoittaa itsensä opiske-
lijaksi, kotiäidiksi tai palkkatyössä olevaksi, sillä hän on tätä kaikkea. 
 
TANJA: - - ja pitäähän läpivuoden tietysti niinku hakea niitä rahoja ja, ja rapor-
toija ja semmosta niistä, mutta niitähän voi tehä yöllä tai sillon kun sataa tai jo-
takin, että se ei oo niinku silleen. Kiinni siitä, että sit[te], kun on hyvä ilma, niin 
periaatteessa niin voi lähtä sitte tekemään niitä, mitä, mitä mieluummin tekee 
tai, tai mitä hyvällä säällä kannattaa tehdä. Mutta. Mutta-mutta. Että ehkä, ehkä 
on ajatellu, että aikuisuus ois myös sitä, että olis niinku kokopäiväsissä töissä 
niinku aikasemmin, enemmän, koska vanhempani oli säännöllisesti ja oikees-
taan lähes kaikki tuttavani, sillai niinku periaatteessa, et sit niillä niinku se koti-
äitiaika tai sellanen on ollu niinku semmonen lyhyempi tai että ne on ollu vaan. 
Joo. Mutta sit mä oon aatellu, et muston paljon hauskempi, että lasten ei tartte sit 
mennä kuitenkaan mihinkään päiväkotiin [hiljaa, nopeasti] tai muuta että. Ja sit, 
kun meil on molemmilla osa-aikaset työt, niin se on helpompi järjestää. Että me 
ollaan vuorotellen töissä ja aina meillon joku kotona.  
ERJA: Mm. Niin. Taas hyvä esimerkki siitä, et semmonen ruksi tämä lomake ois 
ollu aika hankala, koska sä oot tällä sekä opiskelija, työssä että hoitovapaalla.  
TANJA: Joo, joo. 
 
Helmin puheenvuoro määräaikaisista työsuhteista sisältää sanan ”vielä”, joten hän jättää 
avoimeksi myös mahdollisuuden toivoa pysyvämpää työtä: 
 
HELMI: Niin, en tiedä ikinä ja nykyään on muutenki kaiken maailman määräai-
kasuuksia ja tai tällasia niinku et, et, no en mä tiiä, mä oon ehkä sitä tyyppiä, ai-
naki vielä [naurahtaa], että, et. No mun pahin painajainen ois ollu, et jos mä val-
mistun, niin mä saisin viran ja mä oisin siellä eläkeikään asti. Et mä oon taval-
laan kasvanu ehkä sellaseen hektisyyteen, että muston ihan kiva, et mullon pro-
jektiluontosta. 
 
Sonja esitti kenties värikkäimmin sen, kuinka vakityö on tappavan tylsää. Tällä hetkellä 
hän sekä opiskelee että tekee työtä. Pelkän tietyn, yhden työn tekeminen oli hänelle kau-
histuttava ajatus. Sonja vaikutti epäilevän, voisiko kuvata tylsyyttä haluamallaan tavalla, 
joten rohkaisin häntä. 
 
ERJA: Niin, [hymyillen] sä sanoit, et sullekin vakityö on sellanen ihan vieras käsi-
te. 
SONJA: On, on. Toisalta se on myös semmonen, että tällä hetkellä tuntuu, että 
en oo yhtään varma, et haluanko mä koskaan ees sellasta asiaa. Tuntuu hirveän 
niinku kuolettavan tylsältä. [Naurahtaa.] Tällä hetkellä vielä, en tiiä, muuttuuko 
se ajatus mutta. 
ERJA: Onkse se ajatus, että [mekaanisesti] aina mennä samaan paikkaan joka aa-
mu? 
238   
 
SONJA: On, ja se on myöskin ihan hirveen kuolettava ajatus, et mun pitäs olla 
kal-, kaheksasta neljään siellä samassa paikassa aina he[t?], päivästä toiseen, ai 
hyväluoja, aivan siis [naurahdellen] käsittämättömän hirveän kuulonen ajatus!  
ERJA: [Hymyillen] mä ymmärrän, voit kertoa ihan vapaasti. 
SONJA: Joo, ei, se ei jotenkin tunnu yhtään, yhtään omalta. Tosi vähänhän mä 
kyllä ikinä oon sellasissa töissä ollukaan, mut siitä huolimatta se tuntuu, tuntuu 
siltä, et se niinku sama kun rasvais silmukan tosta kaulan ympärille. - - se että 
niinkun seuraavat kolkytä vuotta jossain samassa paikassa, niin hu-huh [ensin 
kuin haukkoisi henkeä, sitten esittää tukehtuvansa]. - -  [Nauraen, esittää hirttäytyvää.] 
- - Roikkuu täällä jo semmosesta ajatuksesta jo pelkästään, niin ei ei, ei! 
 
Sonjalle vastalääke on opiskelu ja saman mainitsivat Helmi ja Jenni. Opiskelu oli näille 
naisille elinehto tai ainakin pakollista, jottei tulisi ”hulluksi”79. Opiskelu ei liity enää vain 
lapsuuteen tai nuoruuteen, mikä kertoo myös siitä, että kasvu ja kehitys – oppiminen – 
jatkuvat läpi elämän (Nivala & Saastamoinen 2007, 15–16).  
 
ERJA: Luuleksä, että opiskelu tulee jatkuun tulevaisuudessakin? 
SONJA: Joo, näin uskon, se on tässä siis ku läpi ajan nin, vaikka näitä tutkintoja, 
tutkintoja ei niin montaa oo, mut kaiken näköstä kurssia ja koulutusta mä oon 
käyny koko ajan rinnalla, [e]t se on mulle ihan niinku elinehto, et kyllä, minä us-
kon käyväni. Käyväni lopun ikääni kaiken maailman kursseja ja kouluja ja kou-
lutuksia ja kaikkia asioita, nää on niinku. Kyllä. 
ERJA: Sä sanoit elinehto, eli sä teet sitä myös ittes takia? 
SONJA: Kyllä siis joo, todellaki, todellaki se niinkun piristää ja, ja en tiiä, siitä 
saa nii paljon jotenkin aina, oppii itestä koko ajan uutta ja tuntee tavallaan me-
nevänsä eteenpäin, että jotenki, muuten niin helposti jumahtaa siihen johonki 
omaan laatikkoosa. Aina tekee vaan niitä samoja juttuja samalla tavalla. [Inhoa 
ilmentäen] yäh. [Nauraa.] 
 
HELMI: - - kyl mä ainakin tulisin hulluks, jos mä en niinku, mullei ois niinkun 
joku niinku itseopiskeluprosessi vaikka käynnissä tai joku tällanen. Että var-
maan tuun elämäni aikana muutaman apron sinne ja tänne, tonne suorittele-
maan ja ihan vaan harrastukseksi, koska, tai sitten opettelen jonku uuden kielen 
tai joku tällanen muutenkin.  - - 
 
JENNI: Mm. En mie mihink-, en mie jaksa mitään intensiiv-. Mitään niinku. - - 
En mitään pitkäkestosta, mut kyl mie kouluttautuminen ja oppiminen, uuden 
tiedon hakeminen, niin kyllähän, joo, se, kyl mie uskon. Kyllä. et kyl, kyllä kun 
tälle tielle on lähtenyt, niin [naurahdallen], niin ne aikoinaan niin-niin, niin-niin 
niinku ihan opiskelemaan ja kehittämään itteesä, ni. Mie, mie pijän sen niinkun 
                                                     
79 Sonjan kuvauksessa rutiini on todellakin tappavan tylsää; opiskeleminen on naisten puheissa liki 
olemassaolon edellytys. Tällaiset rinnastukset vaikuttavat raflaavilta. Samanlaisiin tulkintoihin arjen 
ankeudesta ja elämän latteudesta ovat kuitenkin päätyneet myös Koski ja Harinen (2008, 10), jotka 
kirjoittavat: ”Onnenhetkiä ja elämyksiä tavoittelevassa ajanhengessä arjen rutiininomaisuus ja har-
maus tuottavat kulttuurisesti kuoleman kaltaisen tilan, jossa ihminen ei pysty toimimaan, hengittä-
mään, elämään.” 
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edellytyksenä sille, että mie en leipiinny itseeni ja elämääni ja maailmaan ja 
kaikkeen. Et kyl sellast jatkuvaa pientä pyörää pitää [naurua äänessä] koko ajan 
pyörimässä jonnekin suuntaan, joo. 
 
Edellä siteeratuissa lausumissa nuoruuden vapaus asettuu aikuista sitovan työssäkäyn-
nin vastinpariksi. Työ sitoo monella tapaa: on oltava tekemässä tiettyjä asioita jossakin 
määrätyssä paikassa tiettyyn aikaan. Baumanin (2005, 34) mukaan nykyinen kuluttaja-
valitsijayksilö haluaa työltään kaikkea muuta kuin toistoa. Haastateltavat kuvasivatkin, 
kuinka ahdistavaa olisi mennä samaan paikkaan, jopa samaan huoneeseen, samaan ai-
kaan aamu toisensa jälkeen tekemään samaa asiaa. Mielikuvien tasolla nuoruuteen liittyy 
opiskelu, aikuisuuteen työ. Kouluttautuminen on haastatteluaineistossa jotakin sellaista, 
mikä tuo henkistä liikkumatilaa, pitää mielen virkeänä ja estää ihmistä – kenties aikuista-
kin – kangistumasta. Se, takaako koulutus työtä, jää haastatteluaineiston lausumissa 
epäselväksi. Ainakaan luovilla aloilla näin ei tapahdu haastatteluaineiston perusteella. 
Naiset ovat kouluttautuneita, joten koulutususkosta olisi voinut odottaa laajempaakin 
pohdiskelua. Toisaalta kysyin työllistymisestä ja sen helppoudesta tai vaikeudesta ilman, 
että suuntasin kysymykselläni naisia pohtimaan koulutuksen merkitystä80.  
Uuden oppiminen. Kysyin ryhmäkeskustelutilanteessa, onko maailma todella mo-
nimutkaisempi kuin menneinä vuosikymmeninä, joihin viittasin puhumalla äitien ja 
mummojen ajasta. Naiset alkoivat pohtia, että ainakin tiedon arvottaminen on vaikeam-
paa. Mikä on tärkeää, mikä ei, mikä tieto on sellaista, mitä tarvitaan eniten vaikkapa 20 
vuoden kuluttua ja niin edelleen. Tanja toi esille, että esimerkiksi opintoja aloittaessa ei 
voi tietää, millainen työelämä on viiden vuoden kuluttua ja mitä töitä on tuolloin tarjolla. 
Meri kertoi tämän johtaneen omalla kohdallaan siihen, että hän ”opiskelee koko ajan ja 
opiskelee niinku, vähä niinku kaikkee”. Meri luetteli, mitä kaikkea hän on opiskellut ja 
alkanut opiskella, mihin Silja totesi, että ”vähä varalta sitä ja tätä”. Meri myönsi tämän: ”- 
- [naurahtaen] panikoi ja opiskelee kaikkee koko ajan! Et jotenki yrittää niinku varmistaa 
selustansa.” Keskustelu jatkui ja siirtyi tästä muun muassa ulkoa oppimisen vaikeutumi-
seen iän myötä, mutta tovin kuluttua Tanja vielä palasi Merin puheisiin ja kommentoi 
kriittisesti, että Meri sai opiskelun kuulostamaan pakolta. Meri puolustautui kertomalla, 
että hänen tulonsa ovat hyvin epävarmat. Jos työtulot yllättäen katkeavat, hän on tyhjän 
päällä. Tässä tilanteessa Meri on haalinut erilaisia kursseja ja opintoja.  
Ryhmäkeskustelussa mainittiin, että elämä on nykyisin ”tiedollisesti haastavaa”. 
Mainitsin edellä, että naiset pohtivat uutisten ymmärtämisen vaikeutta. Siljan mukaan 
elinikäistä oppimista tarvitaan jo sen vuoksi, että pystyy seuraamaan maailman tapah-
tumia. Tiedollisen haastavuuden maininnut Tanja puhui yksilöhaastattelussaan myös 
päinvastaisesta tilanteesta: haasteita on myös haettava. Hän kertoi yksilöhaastattelussaan 
                                                     
80 ”Väärille aloille” annettujen aloituspaikkojen määrää ja poliittista puhetta pidemmälle eli korke-
ammalle kouluttautumisesta kyllä kritisoitiin, ja näissä asiayhteyksissä työn saamisen vaikeus tai 
mahdottomuus tuli esille. Haastattelin koulutettuja naisia, ja voinee olettaa, että yleisesti ottaen he 
eivät kiistä koulutuksen ja työllistymisen välistä yhteyttä. Esimerkiksi Nuorisobarometrien mukaan 
nuorten usko koulutuksen työllistävyyteen on vaihdellut viime aikoina, mutta edelleen nuoret 
uskovat koulutuksen parantavan työllistymismahdollisuuksia. (Myllyniemi 2009, 106–109; Mylly-
niemi 2013, 66–67.)  
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kokevansa, että kodin ja lasten hoitaminen ei ole kovinkaan vaativaa työtä. Tanja on 
hakenut haasteita muualta, jotta voisi ”kuluttaa aivojaan”. Gordon (1991) on todennut, 
että lapsia kotona hoitava nainen on tietyllä tapaa eristyksissä palkkatyön ulkopuolella. 
Lasten kanssa kotona olevat naiset tuntevat esimerkiksi pitkäveteisyyden ja yksinäisyy-
den ohella myös kyvykkyyden tunnon vähenemistä. (Gordon 1991, 139.) Tanja kertoo, 
että hän haluaa pitää kiinni omaksumistaan taidoista, esimerkiksi kielitaidosta.  
 
TANJA: - - Mut mä ajattelen, et myöskin niinku se, että tekee sitä kevyttä koti-
työtä. Mä pidän kuitenkin sen sillain henkisesti aika helppona olla kotona ja tehä 
ruokaa ja siis sillai, että eihän siinä niinku sillä tavalla kuluta aivoja [nauraa] ja 
voimavaroja siis sillä tavalla, ehkä vähän venyttää pinnaa ja siis semmosia asioi-
ta, mutta. - - eli siinä siis jää sellasia niinku henkisiä paukkuja tehä sitten muuta-
kin. Ja, ja sitten ikäänkun sitä sitte yrittää ettiä sellasia haasteita, mikä niinku 
vastais siihen. Esimerkiksi joku vieraitten kielten käyttö on sellanen, joka piris-
tää aika kummasti aivoja, - - niin sitten justiin, että me ollaan - - ystäväperheenä 
vaihto-opiskelijalle, - - . Se on hirveen hauskaa ja sitten nytten vielä kun lapset-
kin siitä jotakin saa kun ne muutaman sanan ymmärtää ja, ja siis sillä tavalla 
niin. - - tällä hetkellä meillä on myös vuokralla ulkomaalainen, jonka kanssa 
kommunikoijaan englanniksi, että joku tämmönen niinku. Kieleen liittyvät 
tämmöset lisä ja sitten, että harrastan ite kirjottamista jonku verran, niin sitten 
siinä myös on niinku se sama, - - . Jotain semmosta haastetta sitä kaipaa, sitte sil-
lon kun muuten niinku työ on semmost suhteellisen että. Ei siinä kuitenkaan, 
vaikka tekis kuin [nauraen] mahtavaa ruokaa, niin ei siinä nyt niin kauheesti nii-
tä aivoja tarvi sillai kiduttaa, että kyl ne tarvis sellasta enemmän. 
 
Edellä esittelin Helmin ajatuksen pelkistymisestä ”vain äidiksi”. Lausumassa äidillä 
tarkoitetaan jotakin ei-palkkatyöhön liittyvää, epäintellektuellia ja epäitsenäistä. Äitiyden 
eräs stereotypia on, että äiti on kaiket päivät lastensa käytettävissä. (Nätkin 1991, 14.) 
Tanja huomioi lapsensa ja hän viettää paljon aikaa kotona. Omilla harrastuksillaan hän 
pitää kuitenkin yllä yhteyttä älylliseen puoleensa ja huoltaa esimerkiksi kielitaitoaan. 
Hän täyttää ihanteellisen äidin tehtävän olemalla läsnä, mutta löytää aivoilleen haasteita.  
Tanjan ratkaisu on erinomainen esimerkki naisten tavasta ratkoa erilaisia ristiriitoja 
luovasti. Merkillepantavaa on, että hän mainitsee lapset. Hekin saavat jotakin irti vaihto-
opiskelijan kanssa puuhaamisesta.  Kielitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen eivät ole 
vain äidin omaa ”hupia”. Ne tapahtuvat kuitenkin kodin piirissä. Jokinen (1991, erit. 133–
150) liittää naisen aloillaan olemiseen ja miehen matkaamiseen. Nainen on ollut – ja mie-
lestäni paljolti edelleen on – sidottu kotiin ja perheeseen, eikä liikkuvuus ole sopusoin-
nussa tämän ”kodin henki” -ideaalin kanssa81. Toisaalta (nyky-)nainen voi kokea, että 
hänen tulee täyttää myös liikkuvuuden ideaali, esimerkiksi jatkuvan kehittymisen ihan-
ne. Hän voi Tanjan lailla huolestua myös taitojensa ja tietojensa rapistumisesta (ks. Kim-
mel 1980, 165).  
                                                     
81 (Koti-)lietensä äärellä kotiin palaavia (miehiä) odottava äiti on vahva, tunnettu ja elinvoimainen 
mielikuva. Esimerkiksi Saarikankaan (1991, 249–252) mielestä nainen sijoittuu kodin suljettuun 
piiriin eli yksityiseen elinpiiriin ja mies julkiseen, kodin ulkopuoliseen maailmaan.  
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Oma liikkuva aikuisuus vs. äidin pysähtynyt aikuisuus. Liikkuvuuden teema ja 
ihanne olivat esillä haastatteluissa monenlaisissa muodoissa. Liikkuvuudesta puhuttiin 
paitsi henkisenä ”liikkuvuutena”, myös hyvin konkreettisena liikkumisena eli matkus-
tamisena ja muuttamisena. Essin mukaan nykyisin on pikemminkin erikoista, jos perhe ei 
matkustele ulkomailla tai ajele pitkin Suomea. Hän epäili, että reissaamaton perhe kuulee 
kuiskutteluja: ”etteks te ikinä oikeesti käy missään”  ja ”eiks teil oo rahaa lähtee ja”. Mo-
net haastateltavista pitivät juuri liikkuvuutta yhtenä merkittävimmistä eroista oman ja 
äitinsä aikuisuuden välillä. Äidit näyttäytyivät useissa kertomuksissa ”pysähtyneinä”. 
Siljan äiti on tehnyt samaa työtä ”montakytä vuotta” ja asunut vain parilla paikkakunnal-
la. Paulan vanhemmat ovat asuneet koko ikänsä alle puolen kilometrin säteellä syntymä-
paikoistaan ja Kikankin vanhemmat ovat löytäneet toisensa naapurikyliltä ja perustaneet 
kotinsa toisen vanhemman kotipaikalle. Meri pohti kysymystä myös hieman yleisemmäl-
lä tasolla. 
 
ERJA: Onks sun nuori aikuisuus erilaista kuin vaikka sun äidin? 
MERI: On, ihan ehdottomasti kyllä. Ja se on jotenki mun siis. En mä tiedä, onkse 
niinku yleisempikin trendi, mut esim mut varsinki tolleen että ku niinku on työ-
väenluokkainen tausta, niin sieltä ainakin se tulee ihan selkeesti, et se on hyvin 
erilaista. 
ERJA: Mitä kaikkii eroja sä keksit?  
MERI:  - - no mä ainakin sanoisin, no just tuo niinku maailmanlaajusuus tai 
niinkun liikkuvuus ylipäänsä, että siis mun vanhemmat on paikkukunnilta, jot-
ka on niinku 15 kilometrin  päässä  toisistaan. Eli niinku perhe perustettiin aika 
niinku pienellä akselilla tavallaan. Tai ei ehkä kaikis tilanteissa, mut ainakin täs-
sä tapauksessa. Ihmiset ei niin muuttanu eikä ollu ees mahdollisuutta opiskella 
pidemmälle joko taloudellisesti tai sitten ylipäänsä vaan että esimerkiks yliopis-
toihin otettiin paljon vähemmän ihmisiä. Ja se jo määritti sitä aikuisuutta, et jo-
tenki ite jos nyt huvitti opiskella - - niin se oli mahdollista. Kun sitten taas mun 
äitini, jos se ois opiskellu, niin sen ois pitäny ensinnäkin olla tosi hyvä koulussa, 
et se ois ollu aivan satavarmaa, että siitä tulee jotain ja sitten koko suvusta tulee 
rikkaita. Mutta, ehkä, jos joku semmonen työ- niinkun orientoituminen, voisko 
niin sanoo.   
 
Vastakkaisia muistoja äidin nuoresta aikuisuudesta esitettiin vähemmän. Veera kertoi 
oman äitinsä tehneen sekalasia töitä ja vaihtaneen työpaikkaa. Veeran äiti tuli äidiksi 
Veeran sanojen mukaan ”vanhana”, minkä jälkeen hänkin asettui aloilleen tietylle paik-
kakunnalle ja teki pitkän uran samassa työpaikassa. Ritvan äiti oli joutunut irtisanotuksi, 
minkä seurauksena hän sai taloudellista tukea opintoihin ja pääsi näin opiskelemaan 
ammattia, josta oli haaveillut pitkään.  
Muuttaminen oli ollut osa haastateltavien elämää. Kysyin naisilta taustatietolomak-
keiden avulla, monellako paikkakunnalla he ovat asuneet. Suurin mainittu lukumäärä oli 
arviona esitetty noin 10 paikkakuntaa. Kaksi henkilöä mainitsi kahdeksan paikkakuntaa 
ja samoin kaksi henkilöä seitsemän paikkakuntaa sekä kaksi ilmoitti asuneensa kuudella 
paikkakunnalla.  Kukaan ei maininnut vain yhtä paikkakuntaa. (Ks. tarkemmin liite 1.) 
Esimerkiksi työn perässä muuttaminen tuntui useista haastateltavista suorastaan selviöl-
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tä. Tämä voi liittyä haastateltavien ikään ja koulutukseen: muuttohalukkuus vähenee 
ikävuosien kertymisen myötä, ja korkeampi koulutustaso korreloi suuremman muutto-
halukkuuden kanssa (Haavisto 2010, 86). Vuoden 2007 Nuorisobarometri (Myllyniemi 
2007) osoittaa, että useimmat nuoret aikuiset ovat halukkaita muuttamaan työn vuoksi 
kunnalta toiselle. Raportissa arvioidaan, että nykyisin suomalaiset muuttavat useammin 
vapaaehtoisesti kuin pakon edessä. (Myllyniemi 2007, 35.) 
Veeran mielestä on suorastaan ”hölmöyttä” olla muuttamatta, jos omalla paikkakun-
nalla ei ole töitä tarjolla. Haastoin häntä jatkokysymyksellä, jolloin hän asetti järkevyyden 
edellä mainitsemansa hölmöyden vastinpariksi.  
 
ERJA: Entä sitten, jos siellä on lyhyt pätkä ja sit pitää taas lähtee ja? 
VEERA: [Huokaisten] niin, siitä en sitten tiijä, en ehkä semmosia, semmosta ihan 
vaikka vuoden tai puolen vuoden pätkää varten viittisi muuttaa, mutta jos ois 
esimerkiks niin, että niitä on niitä paikkoja siellä niin paljon, että ei tartteis taval-
laan muuttaa, että vaikka siellä oiskin lyhkäsiä pätkiä, mut ne ois ne kaikki siinä 
lähellä, niin sitten, sitten voisin vaikka ajatella, että semmosen viitisen vuotta jos 
sais pysyä paikallaan, vaikkei samassa koulussa oiskaan.  
ERJA: Nii just. 
VEERA: Niin sitten kyllä.  
ERJA: Aivan. 
VEERA: Sellanen olisi järkevää mielestäni. 
 
Muutama haastateltava mainitsi myös ulkomaille muuttamisen yhtenä vaihtoehtona. Ella 
ja Silja olivat valmiita seuraamaan kumppaneitaan ulkomaille. Helmi ajatteli, että ”muu-
taman vuoden, kymmenen vuotta vois vaikka hengailla ulkomaillaki”.  
Asuminen eri paikkakunnalla kuin kumppani. Otin haastatteluissa puheeksi myös 
kysymyksen perheenjäsenten opiskelusta tai työskentelystä eri paikkakunnilla. Kahdella 
paikkakunnalla elämistä pidettiin stressaavana ja vaikeana. Joillakin oli tästä myös oma-
kohtaisia kokemuksia. 
 
JENNI: - - Myö elettiin miun miehen kans kahen paikkakunnan elämää, hän eli 
täällä ja - - miul oli koti, elikkä meillä oli kaks kotia ja tota, ja-ja, mie oisin saanu 
jatkaa miun sen silloisen työnantajan palveluksessa, eli maanantai-aamuna seit-
semän koneella Helsinkiin ja torstai-iltana kotiin sitten tänne. Mutta tuota. [Ve-
nyttäen] eemmie jaksanu, mie aattelin, et[tä?] ei, mie uuvun, aivan turhaan, että. 
Että ehkä siinä mie tein priorisoinnin, että perhe ja koti, se on tärkee mulle, ni se 
laitetaan nyt sit jonnekkii ja mie en oo kyllä katunukaa, ihan huippu. Huippu-
ratkasu. - - 
 
Erityisesti äidit suhtautuivat ”kahden paikkakunnan elämään” tai paljon matkustamista 
sisältävään työhön torjuen. Sonja vaikutti jopa liikuttuvan vastatessaan kysymykseeni 
matkustamisesta. Paulan mielestä lapsen tulisi olla ainakin niin iso, että hän voi laskea 
öitä siihen, kun äiti tai isä palaa kotiin. 
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SONJA: - - et mä koen tällä hetkellä, et se, se niinkun se oma laps, ja laps ja perhe 
on kumminkin niin tärkee asia, että, et ne niinkun ne työn palaset pitäs kum-
minkin olla semmosella etäisyydellä, et niitä pystyy, vaikka ne oiskin eri juttuja, 
mut hoitamaan kotoa käsin ja et pystyy illaks menemään sinne kotiin ja sano-
maan hyvää yötä sille omalle lapselle, niin se on tärkee tai tärkein kaikista. Että 
joo, et se on tällä hetkellä, kyllä, juuri, juuri nyt vielä ainaki, kun on vielä niin 
pieni, pieni lapsi, niin sillon että, et se ois niinkun täällä, et ne voi olla, olla tosis-
saan eri, eri organisaatioissa jotain, mutta, mutta lähellä.  
 
ERJA: Sä et voi kuvitella sellasta nyt ainakaan? 
PAULA: En nyt. Et ehkä sitten, kuhan lapsen sais jonnekin vaikka toiselle kym-
menelle ikävuodelle, et sit kun se pystyy jo laskemaan vaikka öitä, että kuinka 
monta yötä on, [naurahtaen] et niinku äiti tulee tai isä tulee. Takasin. Mutta tuota. 
En, en niinkun näin pienen lapsen kans. 
 
Tanja kertoi, että heidän tuttavapiirissään on perheitä, joissa toinen puolisoista tekee 
reissutyötä ja perheitä, jotka elävät kahdella eri paikkakunnalla. Itsensä ja puolisonsa 
osalta Tanja totesi, että he eivät voisi ottaa vastaan tällaisia töitä. 
 
TANJA: No kyl mä, joo, on mulla sellaisia, tuttavia, joo. - -Ja [naurua äänessä] tu-
tun tuttavia ehkä enemmänkin kun siitä aina välillä keskustellaan, että no, mi-
ten, että miten suhtautuisit. No ite mä suhtautuisin kyl sil[leen], että ite mä en 
suostus missään tapauksessa enkä mä usko, että mun mieskään suostuis siihen, 
että, että jompikumpi meistä reissais jossain, ylipäätään me ollaan [naurahdellen] 
vähän tämmönen ekohörhöperhe, eli tota ei oo autoa, eikä mitään, että. Vähän 
hankalaa ois niinku sellanen - - Mut että, on, on sellasia, että. [Aloittaa hitaasti] 
nytkin muistuu, ne on kyllä sillai vähän vanhempia, et sit niillä ei niinku oo sitä, 
sitä että ois ihan pieniä lapsia, eikä tavallaan sitä, sitä juttuu enää itellä. Niin-
niin, mutta niillä niinku rouva käy joka puolella Suomea, että hällä on matkatyö, 
- - joka puolella maata sillai, niin kyl hän niinku sanoo, et se on hirveän rasitta-
vaa, että kun, että vaikka lapset on isoja, niin sitte että niitä näkee niinku joten-
kin satunnaisesti, että ku ois mukava kuitenki nähä niinku päivittäin vaikka tai. 
Mutta että sitten taas moni sanoo, että se on heiän parisuhteellesakin tosi ihana 
asia, että on niinku tavallaan viikonloput on jotain ihan erityistä ja - -  viikolla 
ikään ku on siis myös, myöskin niinku tavallaan aikaa tehä niit omia juttuja, tai 
jotain, emmää tiijä, [nauraen, kauhistellen] mä en voi ymmärtää sitä, mä en voi 
ikinä kestää, en voi, en vois ikinä kestää! - - 
 
Juuri edellä käsitellyn konkreettisen liikkuvuuden ohella liikkeen tematiikkaa edustaa 
haastatteluaineistossa muun muassa ”pieni pyörä”, jota pidetään pyörimässä. Tämä 
metafora kertoo opiskelusta ja uuden oppimisesta. Työelämän sitovuus asettui tulkin-
noissani vastinpariksi nuoruuden vapaudelle ja opiskelulle. Katkonainen ja pätkittäinen 
työ ja toimeentulo eivät herättäneet naisissa kauhistusta, vaan he tuumivat keksivänsä 
aina jotain ja miettivät, että jotain töitä löytää tai itsensä voi kyllä työllistää esimerkiksi 
hyödyntämällä omia kirjoitus- ja muita sellaisia taitoja. Taloudellisen huolettomuuden 
ohella haastatteluaineisto kertoo suunnittelemattomuudesta ja erilaisiin mahdollisuuksiin 
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tarttumisesta. Lisääntynyt liikkuvuus, kuten muuttaminen ja kansainvälisyys, yhdessä 
lisääntyvän valinnanvapauden kanssa tekevät tulevaisuudesta jännittävän ja avoimen. 
Liikkeellä pysyminen on positiivista ja tavoiteltavaa. Kuitenkin vastuullisen aikuisen, 
esimerkiksi äidin, liikkuvuus on kuitenkin ristiriitaista. Kuinka nainen ja äiti voi pysyä 
liikkeellä, mutta olla perheelleen omistautunut ihanneäiti, joka on läsnä niin henkisesti 
kuin fyysisesti, perheen ulottuvilla ja tavoitettavissa? 
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6 Aikuisuus naistenlehdissä 
Tutkimussuunnitelmavaiheessa lehtiaineiston asema oli haastatteluaineistoihin verrattu-
na toissijainen. Tarkoituksenani oli lehtiaineiston analyysin kautta syventää joitakin haas-
tatteluaineistosta tekemiäni tulkintoja ja löytää lehtiaineistosta virikkeitä toisenlaisille 
tulkinnoille. Totesin kuitenkin heti ryhtyessäni koostamaan lehtiaineistoa, että lehtitekstit 
tulevat asettumaan samanarvoiseksi aineistolähteeksi kuin haastattelutkin. Ensinnäkin 
lehtitekstit osoittautuivat rikkaaksi aineistoksi, jonka analysoiminen tarjoaa nuoren nai-
sen aikuisuuteen omanlaisensa näkökulman. Toiseksi olen jo edellä perustellut, että leh-
det ovat osa yhteiskunnallista keskustelua, ja tässä roolissa lehtitekstit puoltavat paik-
kaansa haastattelujen kanssa tasaveroisena aineistolähteenä. Kolmanneksi aineistojen 
asettaminen hierarkkiseen suhteeseen ei olisi tarjonnut metodologisesti tasapainoista 
vertailuasetelmaa. Lehtiaineiston kommentoiva rooli ei olisi ollut arvioni mukaan yhtä 
antoisa tutkimuksen tuottaman tietämyksen ja tulosten kannalta.  
Naistenlehdissä esiintyvien näyttelijöiden, muiden tähtien ja kiinnostavien henkilöi-
den maailmat voivat tuntua kaukaisilta, mutta en ajattele tämän estävän lukijan mahdol-
lisuutta samastua haastattelujuttujen lausumiin. Osallisuutta on mahdollista kokea, esi-
merkiksi tavoittelemalla jotain samaa kuin tähdellä on, vaikka ei itse olisikaan filmitähti 
tai tunnettuja laulaja (ks. Siivonen 2006, 232). Sitä paitsi kansainvälisten tähtienkin haas-
tattelut kertovat pohjimmiltaan hyvin samanlaisista asioista kuin suomalaista arkea lä-
hempänä olevat jutut: naisen roolit perheessä ja työssä, ulkonäköpaineet ja monet muut 
teemat ovat tuttuja lukijoillekin. 
 
 
6.1 MILLAISENA AIKUISUUTTA ESITETÄÄN AIKAKAUSLEHTIAINEIS-
TON TEKSTEISSÄ? 
 
Lehtiaineiston analyysin voi katsoa alkaneen jo aineiston muodostamisesta, ja varsinaisia 
analyysivaiheita oli useampia. Talvella 2012, aineiston muodostamisen ollessa meneillään, 
analysoin viittä aineistoon sisältyvää juttua. Keväällä 2012 kävin skannaamani aineiston 
läpi ja luetteloin juttujen sisällöt. Esitin tästä tarkastelusta esimerkin taulukossa 3. Haas-
tatteluaineiston keruun ja analyysin jälkeen jatkoin lehtiaineiston analyysia. Tässä vai-
heessa koodasin lehtiaineiston käyttäen ATLAS.ti-ohjelmaa, johon toin skannatun aineis-
ton kuvina. Koodasin aineiston touko–heinäkuussa 2013.  Heinäkuun puolivälissä, koo-
dausvaiheen päätyttyä, aloin muodostaa koodeista ja alustavista ryhmittelyistä laajempia 
temaattisia kokonaisuuksia (liite 6). Kerrostumien muodostaminen tapahtui hiljalleen: Jo 
koodauksen alkuvaiheessa oli selvää, että esimerkiksi aikuisen toimista ja tehtävistä voi 
muodostaa oman kerrostumansa. Joidenkin koodien ja kerrostumien osalta päätöksente-
ko oli taas monimutkaisempaa. Oman sävynsä pohdintoihin toi se, etten aktiivisesti pyr-
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kinyt unohtamaan haastatteluaineiston analyysin tuottamaa tietämystä, vaikka lehtiai-
neiston analyysi etenikin hyvin aineistolähtöisesti. 
 
6.1.1 Lehtiaineiston koodaus ja muodostuneet kerrostumat 
Lähtiessäni vastaamaan kysymykseen ”Millaisena aikuisuutta esitetään tietyissä aika-
kauslehdissä?” tarkastelin aluksi aineistooni sisältyvien juttujen aiheita (ks. taulukko 3). 
Koska aineisto on muodostettu valikoiden ja rajaten, juttujen sisällöt jo sinällään kertovat 
naisten elämästä nuorena aikuisena ja antavat viitteen siitä, millaisista aineksista aikui-
suuden kuvat koostuvat aineistossa. Kirjasin ylös jokaisesta aineistoon sisältyvästä jutus-
ta joko keskeisen teeman tai jonkin lausahduksen, joka on esimerkiksi kiinnittänyt huo-
mioni erityisellä tavalla tai mikä on toiminut perusteena jutun sisällyttämiselle osaksi 
aineistoa. Juttujen sisältöjen tarkastelu kertoi aineistooni kuuluvien juttujen käsittelevän 
parisuhde- ja seksipulmia82, työhön liittyviä odotuksia ja kokemuksia sekä ulkonäköön, 
kauneudenhoitoon ja pukeutumiseen liittyviä aiheita. Lisäksi aineistooni sisältyy asun-
non hankkimiseen ja sisustamiseen liittyviä juttuja sekä rahankäyttöä ja kuluttamista 
käsitteleviä juttuja. Myös ystävyys- ja perhesuhteet ovat toistuvia aiheita. Terveyteen, 
ruokavalioon ja liikuntaan liittyvät jutut ovat rajautuneet pääsääntöisesti aineistoni ulko-
puolelle, mutta elämänvalintoihin ja -muutoksiin paneutuvia henkilöhaastatteluja ja 
muita juttuja sisältyy aineistooni runsaasti. Näissä jutuissa hyvinvointi, sekä henkinen 
että fyysinen, voivat nousta esille.  
Aineistooni sisältyvistä jutuista piirtyvät esiin eritoten suorituskeskeisyys, kova työn-
teko, rohkeus, uskallus, yrittäminen, itsensä löytäminen ja tehtyjen valintojen takana 
seisominen kritiikistä huolimatta. Tekstit kertovat, että naisena elämiseen liittyvät ulko-
näköpaineet, mutta jutut muistuttavat toisaalta toistuvasti, kuinka tärkeää on olla oma 
(ihana ja kaunis) itsensä. Myös muihin paineisiin ja odotuksiin kehotetaan ja opastetaan 
suhtautumaan ”oikein”, esimerkiksi järjestämään juhlat stressittömästi tai vastaamaan 
nokkelasti sukulaisten tiedusteluihin tutkinnon valmistumisesta. Lehtijuttujen maailmas-
sa naisten arki on aktiivista ja toimeliasta, ajasta vaikuttaa olevan pulaa ja esimerkiksi 
kumppanille ja ystäville täytyy tietoisesti järjestää aikaa. Shoppailu ei ole ainoa näkökul-
ma kuluttamiseen, vaan jutuissa nousevat esille myös ekologiset huolet. Ylipäätään ai-
neistooni sisältyvissä jutuissa on paljon eettistä pohdintaa: kasvissyönti ja sen erilaiset 
perusteet nousevat esille, samoin muut kysymykset siitä, millaisia vaikutuksia arkisilla 
elämäntavoillamme on ympäristöömme. Julkisuuden henkilöistä kertovissa haastattelu- 
ja muissa jutuissa mainitaan usein heidän tekemänsä hyväntekeväisyystyö. Toisten aut-
                                                     
82 Olen rajannut aineiston ulkopuolelle jutut, joissa käsitellään jotakin nimenomaista seksielämään 
liittyvää kysymystä tai juttu tarjoaa lähinnä yksityiskohtaisia neuvoja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
Cosmopolitanin 9/2011 testi, jolla voi selvittää itselleen sopivimman yhdyntäasennon ja Cosmopolitanin 
11/2011 jutut, joissa lehden kannen mukaan kerrotaan ”65 temppua, joita hänen eksänsä ei tehnyt” ja 
paljastetaan, mikä on ”parasta, mitä voit tehdä sille”. Olen kuitenkin sisällyttänyt aineistoon seksiai-
heiset jutut, joissa sivutaan parisuhteen arkea, sinkkunaisen elämää tai jutussa on muutoin laajempi 
näkökulma. Esimerkiksi Olivian (2011) viisiosaisesta juttusarjasta Halutreenit olen poiminut mukaan 
aineistoon jutun, jossa puidaan kumppanin (miehen) liian vähäisiä seksihaluja ja pohditaan ongel-
man syitä ja seurauksia. 
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taminen ja arkiset arvopohdinnat ovat myös tekstien aiheina, esimerkiksi kysymykset 
siitä, mikä on oikein ja mikä väärin ystävyyssuhteessa. 
Lehtiaineiston koodaus tuotti yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millaisia teemoja ai-
neistossa käsitellään. Teknisesti koodaus tapahtui merkitsemällä kuviin eli lehtien sivui-
hin alueet, joissa kutakin teemaa käsitellään. Tästä seuraa se, ettei aineiston sisällöstä voi 
tehdä täysin pitäviä päätelmiä kvantifioiden. Yhtä teemaa, esimerkiksi irtiottoa, voidaan 
käsitellä jutussa palstamillimetreinä mitattuna paljon, mutta mikäli aihetta käsitellään 
yhtäjaksoisesti, olen merkinnyt katkelman yhdeksi esiintymäksi. Jos näin ei taas ole, vaan 
aihe hajaantuu eri puolille juttua, merkintöjä tulee määrällisesti tarkasteltuna enemmän. 
Lisäksi samaan merkintään voi liittyä useita koodeja, mikä toki vastaa todellista ta-
paamme kietoa yhteen lausumaan erilaisia aineksia ja vaihdella näkökulmaamme. Kui-
tenkin numeerinen tarkastelu kertoo karkeasti, millaiset teemat ovat aineistossa toistu-
vimpia (ks. tarkemmin liite 6): 
- eettiset pohdinnat, vapaaehtoistyö, muiden auttaminen: 149 merkittyä katkelmaa 
- rohkeus, riskien ottaminen: 120 
- erot, avio- ja avoerot: 118 
- elämäntapa-, asenneremontti: 115 
- sukupuoli työssä, yhteiskunnassa; sukupuoliroolit: 113 
- kova työnteko: 110  
- ulkonäköpaineet, itsetuntopulmat, itsensä arvostelu: 107 
- muutos, irtiotto: 96 
- työn / uran ja perheen yhteensovittaminen: 94 
 
Koodeja kertyi yhtensä 322 kappaletta. Toimin lehtiaineiston kanssa samoin kuin haastat-
teluaineiston teemojen jäsentämisessä eli aloin sijoittaa toisiaan lähellä olevia koodeja 
laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Teknisenä apuvälineenä hyödynsin ATLAS.ti-ohjelman 
koodiperheet-toimintoa ja Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Luetteloin koodeja eri tavoin 
ja pohdin, millaisia yhteyksiä eri teemojen välillä on. Päädyin toteamaan saman seikan 
kuin haastatteluaineistoa analysoidessani: koodit eli teemat nivoutuvat toinen toisiinsa 
niin tiiviisti, että niitä on vaikea irrottaa toisistaan edes analyyttisessä mielessä.  
Pohtiessani, mihin temaattiseen joukkoon tietty koodi kuuluu, luin jälleen aineisto-
katkelmia ja hain katkelmille laajempia konteksteja. Koska analysoimisen tarkoituksena 
on löytää kulttuurin virrassa liikkuvia aikuisuutta koskevia puhumisen tapoja, näen 
tärkeänä aineiston yksityiskohtaisen tarkastelun (esimerkiksi sanavalinnat ja yksittäiset 
lausumat), mutta yhtälailla tärkeää on muodostaa kokonaiskuva aineistosta. Kukin lehti 
on omanlaisensa, mutta niistä muodostuu kokonaisuus, jossa rakennetaan ja arvioidaan 
naisena elämistä. Tällaisten pohdintojen ohella mietin myös tutkimuksen itsensä asetta-
mia ehtoja, eritoten kysymystä siitä, kuinka tarkastella aineistoja rinnatusten. Tutkimus-
asetelmani edellytti, että kahden eri aineiston analyysien tuloksien tulee olla jollakin 
tapaa vertailtavissa. Käyttämäni metodiset ohjenuorat kuitenkin lausuvat, ettei kehiä voi 
määrätä ennalta (Juhila 2006). Toisin sanoen haastatteluaineiston analyysissa muodosta-
mani kehäkuvio ei voinut toimia lehtiaineiston analyysissa kehikkona, johon olisin sijoit-
tanut lehtiaineiston. Ratkaisin tilanteen niin, että koodasin lehtiaineiston mahdollisim-
man aineistolähtöisesti, mutta esimerkiksi koodien nimeämisessä käytin samoja sanava-
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lintoja kuin haastatteluaineistoa teemoitellessani, milloin se ei ollut ristiriidassa toimitta-
jan tai haastateltavan sanavalintojen kanssa. Kerrostumia muodostaessani noudattelin 
samaan tapaan samoja nimityksiä, mutta vältin kerrostumien pakottamista tiettyyn 
muottiin. 
Kuvio 5 esittää lehtiaineistosta muodostamani kerrostumat. Löytämistäni ja ni-
meämistäni kerrostumista kuusi on samoja kuin haastatteluaineistossa, ja kaksi muuta 
kerrostumaa ovat lehtiaineistolle ominaisia. 
 
Kuvio 5: Aikuisuuden kerrostumat lehtiteksteissä 
 
 
Seuraavissa luvuissa tulen käymään kerrostumat läpi, ja etenen jälleen noudattaen koo-
deja ja temaattisia kokonaisuuksia. Kuten haastatteluaineiston sisältöjä esitellessäni, 
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6.1.2 Aikuisuuden rajanveto ja merkkipaalut 
Aikuisuuden ja nuoruuden välistä rajaa vedetään lehtiaineistossa paikoin hyvin terävästi. 
Nuoruudesta luopuneille aikuisille saatetaan osoittaa retorisia kysymyksiä aikuistumisen 
syistä, ja sävy on toisinaan pureva. Aikuistumisen merkkipaaluista esitetään myös poh-
diskelevaa puhetta, kun lehtitekstien haastateltavat kertovat menneistä ja suunnitelluista 
elämäntapahtumistaan. Taulukko 11 esittää, mitkä temaattiset kokonaisuudet ja niiden 
sisältämät koodit olen asettanut aikuisuuden rajanveto ja merkkipaalut -kerrostumaan kuu-
luviksi. Liitteessä 6 on esitelty koodausta tarkemmin, ja kyseisessä liitteessä on mainittu 
myös koodien frekvenssit. 
 






aikuisuus: normiaikuisuuden normatiivisuus  
aikuisuus: leikkisyyden, lapsekkuuden säilyttäminen  
aikuisuus: "kasvanut aikuiseksi"  
aikuisuus: ei aikuinen 
aikuisuus: sukulaiset läheisiksi, suhde vanhempiin muuttuu  
aikuisuus: puuttuneen nuoruuden ottaminen takaisin  
Ikä 
ikä: ikävuodet  
ikä: ikäkriisit  
ikä: vuodet muuttavat  
Aikuisuuden merkkipaalut 
merkkipaalut: parisuhde, häät  
merkkipaalut: lapset  
merkkipaalut: vanhemmista irtautuminen, itsenäinen elämä  
merkkipaalut: asunnon, talon ostaminen  
merkkipaalut: omillaan asuminen  
merkkipaalut: työ, työpaikka 
merkkipaalut: sosiaalinen kello, odotusten pohdinta  
merkkipaalut: "kaikki saavutettava yhtä aikaa, nopeasti” 
merkkipaalut: ”kaikki on jo täytetty” 
merkkipaalut: omista asioista huolehtiminen  
merkkipaalut: tutkinto, valmistuminen  
merkkipaalut: naimisiinmeno ei toiveena, ei pakollista  
merkkipaalut: biletyksen loppu  
merkkipaalut: vanhempien luokse palaaminen  
Nuoruus 
nuoruus: nuoruuden, lapsuuden muistelu  
nuoruus: nuoruudesta kiinni pitäminen  
nuoruus: nuoruuden ja aikuisuuden välissä  
nuoruus: huolettomuus, biletys, hauskuus  
nuoruus: nuoruuden rohkeus  
nuoruus: nuoruus pidentynyt  
nuoruus: nuoruuden loppu -kriisi  
Parisuhde 
parisuhde: yhteenmuutto  
parisuhde: kosinnan odottaminen 
Mies 
mies: miehet aina lapsia  
mies: mies ei luovu biletyksestä  
Lapset 
lapset: vanhemmuus muuttaa ihmistä  
lapset: haluaminen, toivominen  
lapset: erilaiset ratkaisut  
lapset: lapsettomuus valintana  
lapset: ilon loppu, biletyksen loppu  
lapset: huono ratkaisu, en olisikaan halunnut 
lapset: yllätysraskaus  
lapset: äitiys ei muuta tyyliä  





lapset: kumppani ei halua lapsia  
lapset: nainen hankkii yksin  
lapset: "lapsella oltava isä" 
lapset: ehkä myöhemmin  




Ei aikuinen. Blattererin (2007b; 2010) mukaan joukkoviestimet välittävät toistuvasti vies-
tejä kidulteista, nuorista, jotka lykkäävät aikuisuutta tai jopa torjuvat sen. Keskustelu 
aikuisiän alkamisen siirtymisestä pidemmälle kronologisesti mitatulla elämänviivalla on 
yleistä [Suomessakin]. Nuoruuden nähdään pidentyneen ikävaiheena ja aikuisuuden 
näin myöhästyneen. Blatterer (2007b; 2010) kritisoi tätä keskustelua, jota on hänen mu-
kaansa käyty muun muassa sosiologian piirissä. Blatterer epäilee monien nuoruuden ja 
aikuisuuden rajaa tutkineiden kulkeneen harhaan. Hänen mukaansa nuoruus esitetään 
epäkypsyytenä ja aikuisuus kypsyytenä, maturiteetin kulminaationa. Tällöin voi unoh-
tua, että nuoret aikuiset kaikesta huolimatta pyrkivät rakentamaan tulevaa elämäänsä ja 
menestystään, mutta yhteiskunnan rakenteet ovat pehmentyneet. Standardina pidetään 
edelleen normiaikuisuutta, joka on kuitenkin vanhentunut. Mielikuvissamme nor-
miaikuisuus on yhä elinvoimainen, ja aikuisuuden merkkien odotetaan – standardin 
mukaan – täyttyvän ja elämänkulun etenevän vaiheittain, kronologista ikää myötäillen. 
(Blatterer 2007b, 21–24; Blatterer 2010, 64; Marin 2001, 246–247, ks. myös Aapola & Keto-
kivi 2005, 23, 26–27.) Ketokivi (2005) täsmentääkin puhetta pidentyneestä nuoruudesta 
muistuttamalla aikuistumisprosessin pidentymisestä. Vaikka vakiintumattomuus jat-
kuisikin esimeriksi ohi 30. ikävuoden, nuori aikuinen voi kuitenkin ”kokeilla” aikuisuut-
ta muun muassa avoliitoissaan. (Ketokivi 2005, 108–110.) 
Kolmekymppisen ”kuuluisi” olla aikuinen, mutta kuten lehtitekstit kertovat, tämä ei 
ole selvää. Aikuistumista ihmetellään esimerkiksi Trendin jutussa Kasvukipuja (elokuu 
2010).  Pyöreitä vuosia täyttänyt henkilö ei itse huomannut muutosta, mutta muut pani-
vat syntymäpäivän merkille. Tekstikatkelmassa 30. ikävuosi on merkityksellinen, ja täl-
laisena merkkipaaluna sen ympärille voidaan koota muutkin aikuisen merkit.  
 
Eräs 30 vuotta täyttänyt ystäväni valittaa, että niin kauan kuin ikä alkoi kakko-
sella, töissä väännettiin vitsiä ”meidän teinistä”. Kun 30 sitten tuli täyteen, pu-
heisiin tuli kuin yhdessä yössä sävy ”ethän sinä nyt enää ihan nuori ole”.  Vii-
meistään, kun täyttää 30, pitäisi siis aikuistua. Mutta mitä se tarkoittaa? Itselläni 
on aviomies, yksi lapsi ja toinen tulossa, asuntolaina ja vakituinen työpaikka, 
mutta olo ei silti tunnu kovin aikuiselta. Ei päivittäin, viikoittain tai totta puhuen 
oikeastaan ikinä. Ihan samalta tuntuu kuin aina ennenkin. Aikuisuutta on yllät-
tävän vaikea saada osaksi omaa identiteettiään. (Trendi elokuu 2010, 34.) 
 
Toimittaja Hanna Tohtua kirjoittaa edeltävässä katkelmassa, ettei aikuisuus asetu osaksi 
hänen identiteettiään. Hänellä on työ ja perhe sekä koti ja asuntolaina, mutta nämäkään 
eivät tee hänestä aikuista. Tohtua näyttää kenties muiden silmissä aikuiselta, mutta hän ei 
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tunne olevansa aikuinen. Kokemusta jäsentää malli yhteisöllisestä ja yksilöllisestä iästä, 
jonka kautta esimerkiksi Aapola (1999) on pohtinut nuorten koululaisten havaintoja ikä-
rajojen ristiriitaisuuksista ja sopivaisuusikärajoista. Yksilöllinen ikä on subjektiivinen 
kokemus, kun taas yhteisöllinen ikätulkinta rakentuu sosiaalisesti. Eräs nuori tuskaili, 
ettei koskaan voi tietää, onko lapsi, nuori vai aikuinen, kun ulkoapäin annetut rajat ja 
käsitykset ovat kaiken kaikkiaan hämmentäviä. Yksilö on liian nuori tähän, mutta liian 
vanha tuohon. (Aapola 1999, 224–226.) Tohtuan pohdinnassa on sama hämmentynyt vire: 
muiden tekemät määrittely-yritykset tuntuvat oudoilta, eikä itsekään tiedä, mitä on.  
Myös laulaja Florence Welch (syntynyt 1986) 83 miettii omaa aikuistumistaan ja kuvaa 
sisäistä taisteluaan, jota hän käy: ”Olen omasta mielestäni aika epäkypsä. - - laulujeni 
ristiriitaisuudet kumpuavat sisäisestä taistelustani, kun osa minusta haluaa elää lapsen 
lailla fantasiamaailmassa ja osa ajattelee, että pitäisi kasvaa aikuiseksi ja ottaa vastuuta.” 
(Trendi marraskuu 2011, 49.) 
Leikkisyyden tai lapsekkuuden säilyttäminen (ks. Holdsworth & Morgan 2005, 111, 
152; Nugin 2008, 195) on lehtiaineistossa esimerkiksi ilkikurisen asenteen säilyttämistä 
kuten 35-vuotiaalla näyttelijä-tuottaja Drew Barrymorella (Cosmopolitan lokakuu 2010, 
28) tai naisen sisällä asuva pieni tyttö, josta kertoo 43-vuotias kampaaja Dobrila Tadić 
(Elle marraskuu 2010, 95). Aikuinen voi poiketa hetkeksi lapsen maailmaan harrastusten 
parissa (ks. Holdsworth & Morgan 2005, 111). Tätä ilmentää ”vedessä leikkiminen”, mitä 
29-vuotias Liisa Viitaniemi harrastaa: 
 
Koen, että surffaus on nuorentanut minua sisältäpäin. Vedessä leikkiminen aut-
taa huomaamaan, ettei ihmisen tarvitse kasvaa aikuiseksi ja vakavamieliseksi. 
En halua tehdä otsa rypyssä töitä ja tylsistyä pariskuntaillallisilla vaan nauttia 
elämästä, pitää hauskaa ja etsiä hyvää aaltoa. (Elle elokuu 2010, 118.) 
 
Haastattelemani Helmi muisteli määritelmää, jonka mukaan aikuinen on sellainen, joka 
uskaltaa olla vähän lapsi. Lapsekkuuden säilyttäminen voi tuntua vaikealta, kun [aikui-
sen] maailma on täynnä vakavia ja ikäviä asioita. Kirjailija Riikka Pulkkinen (syntynyt 
1980) vastaa joulukuun 2011 Cosmopolitanissa kysymykseen, kuinka hän on säilyttänyt 
leikkisyytensä. Pulkkinen väittää, ettei aikuisuus tarkoita lapsekkuudesta luopumista 
vaan aikuinen on kokoelma erilaisia kerrostumia. Hän pitää lapsekkuuden säilyttämistä 
arvokkaana asiana: ”Uskon, ettei aikuiseksi kasveta unohtamalla tiettyjä lapsekkaita 
ominaisuuksia vaan kantamalla niitä mukana. - - Haluaisin olla hellä ja villi mummo, 
hiukan pitelemätön.”(Cosmopolitan joulukuu 2011, 64.)  
Nuoruuden ja aikuisuuden välissä. Lehtiaineistossa ollaan nuoruuden ja aikuisuu-
den rajalla murrosiän tietämillä tai vähän teinivuosien jälkeen, kun muutetaan pois kotoa 
                                                     
83 Olen selvittänyt julkisuuden henkilöiden iät, ammatit ja nimikkeet (malli, näyttelijä ym.) Wikipe-
dia-artikkeleista tai muilta sivustoilta, jos aineistoon sisältyvässä jutussa ei mainita haastatellun 
ammattia tai ikää. Jos ikä on mainittu, olen ilmoittanut iän sellaisena kuin se lehtijutussa mainitaan. 
Sitaatit olen sijoittanut lainausmerkkeihin ja vaihtanut sitaatin aloittavan ajatusviivan avaavaksi 
lainausmerkiksi, jos lehdessä on tapana käyttää ajatusviivaa sitaatin alussa. Lehdissä sitaateissa 
käytetyt lainausmerkit toistan. Samoin toistan kursivoinnit, mutta en lihavointeja, joita on käytetty 
nimien korostamiseen. 
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tai muutoin irtaudutaan vanhemmista. Toisinaan aikuisuuteen joutuu hyppäämään, 
mikä tulee esille lapsitähtien ja huippu-urheilijoiden kertomuksissa. Lahjakkuus ja me-
nestys voivat siirtää nuoren suoraan aikuisten maailmaan.  
Samalla rajalla voidaan olla myös vuosia myöhemmin, niissä tilanteissa, joissa oma 
aikuisuus tuntuu lähestyvän vääjäämättä tai pikemminkin huomataan, että nuoruus 
meni jo. Trendin (elokuu 2010) jutussa Kasvukipuja pohditaan, ettei ikäkriisi katso enää 
ikää, vaan siitä kärsivät kaikki. Kriisin oireiden kuvataan olevan havaittavissa helposti 
väljähtyneinä baari-iltoina, kun kantapaikan ”markkinoille on ilmaantunut uusi lähetys 
nuorempia, raikkaan näköisiä yksilöitä”.  
 
Välittömät vaikutukset saavat teidät vaihtamaan kantabaaria - - . Oireina voi 
esiintyä myös ahdistusta ja keskinäistä kilpailua aiheesta ”yhtäkkiä mä tajusin, 
etten enää olekaan niin nuori”. Pitkäaikaisvaikutuksina saattaa esiintyä ratkaisu-
ja pakata laukut, jättää kaikki ja perustaa sukelluskoulu Balille. (Trendi elokuu 
2010, 33.) 
 
Ikävuodet ovat keskeisellä sijalla esimerkiksi silloin, kun lukijakirjeen laatija pyrkii selit-
tämään omaa innostustaan tai närkästystään: olen tämän ikäinen ja reagoin tällä tavoin. 
Kirjoittajat tuntuvat muun muassa hakevan oikeutusta halulleen seurata muotimaailmaa 
vielä tietyn iän jälkeenkin; joskus lukija vetoaa ikäänsä puolustellessaan suuttumustaan 
jonkin kuvan tai jutun äärellä. Tekstit herättävät kysymyksiä iän merkityksistä. Poimin 
alle esimerkiksi erään lukijakirjeen84, joka kommentoi Trendin maaliskuun 2010 numeron 
muotikuvia. Kirje vastauksineen on otsikoitu ”Armoa aikuiselle” nimimerkin Armoa mu-
kaan.   
 
Luen Trendiä jo kahdeksatta vuotta pääosin kuvien takia. Pari numeroa saattoi 
jäädä välistä, kun olin välillä ”aikuinen”. Nyt kun yritän katsoa muotikuvia 
”ovisilmän” läpi, tunnen oloni taas liian vanhaksi. - - Taiteellisuudeltani taide-
taan vaatia liikaa, tai sitten en halua vastaanottaa ovisilmän kieroja figuureja. - - 
Armoa. 
Toimitus vastaa:  
Rakas lukija, käyt läpi normaaleja ikävaiheeseesi kuuluvia tuntemuksia, sinussa 
ei ole mitään ”vikaa”. Jatka lukemista mahdollisista epämiellyttävistä tunteista 
huolimatta, niin olosi helpottuu hiljalleen. 
 
                                                     
84 Lukijoiden ikään liittyviä palautteita julkaistaan esimerkiksi Trendissä silloin tällöin. Nimimerkki 
Tuittu kysyy omassa kirjeessään, minkä ikäisille Trendi on suunnattu. Vastauksessa kerrotaan, että 
tietty ikä on määritelty, mutta sitä ei ”toitotella”. Toimituksen perustelu on, että he rakastavat ”saa-
da palautetta myös nimimerkiltä ’Mummeli’”. (Trendi elokuu 2011, 14.) Eräässä Trendin numerossa 
julkaistiin peräkkäin kaksi lukijakirjettä, joista toisessa valiteltiin, että 36-vuotias on liian vanha 
lukemaan Trendiä ja toisessa kerrottiin ilahtuneena, että lehdessä ”onkin lukemista myös meille 
viisikymppisille.” Toimitus kommentoi kirjeitä: ”Päätämme lähetyksemme filosofiseen kysymyk-
seen, jota kaikki voivat pohtia seuraavan kuukauden aikana bussia odotellessaan tai muuten vapaas-
ti ajatellessaan: ikä – onko se mielentila?” (Trendi marraskuu 2011, 16.) 
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Cosmopolitan näyttäytyy nuoremmille naisille suunnattuna lehtenä. Esimerkiksi kierto-
haastattelun tyyppisiin juttuihin haastatellut lukijat ja ”miespanelistit” ovat usein pari-
kymppisiä. Kolmekymppinen voi olla Cosmopolitanin (kesäkuu 2010, 43) jutussa jo melko 
ikäloppu: ”Elämä ei lopukaan kolmekymppisenä, ei ainakaan seksielämä.” Huippumal-
lilla ura voikin päättyä kolmekymppisenä – tai sitten ei. Elle hehkuttaa 1990-luvun su-
permallien näyttävää paluuta: ”Ettäkö mallinura muka päättyisi alle kolmekymppisenä ja 
langanlaihat tytöt kahmisivat parhaat mainospalat? Ehei, vanhaa tietoa.” (Elle lokakuu 
2010, 120.)85 Ikävuodet ovat kontekstisidonnainen määrite. 30 päivää ilman peiliä elänyt 
toimittaja Hanna Jensen kirjoittaa olevansa ”39-vuotias, tilastollisesti nuoruuden ja van-
huuden välimaastossa” (Olivia huhtikuu 2010, 41). Samanikäinen poliitikko Janina An-
dersson ”on vasta 39-vuotias, nainen parhaassa työiässä” (Olivia syyskuu 2010, 37). Ka-
pellimestarille 41 vuotta on teini-ikä, arvioidaan kapellimestari Susanna Mälkistä kerto-
vassa jutussa. Mälkkiä siteerataan: ”Tässä työssä kokemus on korvaamatonta. Kapelli-
mestariksi olen nuori vielä toiset kymmenen vuotta.” (Olivia tammikuu 2011, 36.) Ikä tuo 
tietyn aseman, mitä muun muassa laulaja Anna Abreu (syntynyt 1990) kuvaa napakasti:  
 
Muutama vuosi sitten oli hirveää, kun näytin niin nuorelta, eivätkä ihmiset us-
koneet, että minulle voi puhua niin kuin aikuiselle. Silloin minua taputeltiin 
päähän, nykyään selkään. Se muutos on tapahtunut. (Trendi huhtikuu 2011, 37.) 
 
Vanhaksi ja nuoreksi määrittymiseen liittyvä sukupuolitematiikka tuodaan esille Ikäsyr-
jintää-sanalla otsikoidussa lukijakirjeessä, jossa Trendin toimitukselta kysellään miesten ja 
naisten iästä. Nimimerkki Neten kommentti liittyy juttuun Pelkkiä numeroita, jossa toimit-
taja Elina Tanskanen selvittää, mikä vanhenemisessa ahdistaa. 
 
- - pisti silmään eräs asia: Elina Tanskasta, 34, pidettiin tarpeeksi vanhana poh-
timaan ikääntymistä, mutta samassa lehdessä näyttelijä Dominic Cooperia, 32, 
kuitenkin nimitetään nuoreksi mieheksi. Onko kyse siitä, että naiset ikääntyvät 
miehiä aikaisemmin, vai onko Elinan ikäkriisi ennenaikainen? – Nette 
Toimitus vastaa: Noudatamme herrasnaissääntöä: Kolmekymppinen on nuori 
kunnes hän itse huomaa olevansa vanha. Sitä ennen häntä kohdeltakoon nuore-
na itkukohtausten välttämiseksi. (Trendi heinäkuu 2011, 13.)  
 
Iästä ei voi päätellä paljoakaan siitä, millaisessa elämäntilanteessa ihminen on. Fadjukoff 
(2007, 19) esittää kuvaavan esimerkin: samanikäisistä ihmisistä toinen voi olla jäämässä 
eläkkeelle ja toinen on aloittamassa uusia opintoja. Samaa ajatusta soveltaen voi ajatella, 
että alle 30-vuotias voi olla jo pitkällä ammatillisella urallaan tai hän on ehtinyt kokea 
paljon muilla elämänkentillään. Yhtälailla hän voi olla vaikkapa [uusien] opintojen alus-
sa. 29-vuotias näyttelijä Elsa Saisio oivalsi vanhenevansa ja tajusi elämänsä rajallisuuden. 
Noin 27-vuotiaan läpikäymä kokemus ikävuosien vääjäämättömästä kertymisestä voi 
tuntua kummastuttavalta. Katkelma muistuttaa, että numeerisesti mitatut ikävuodet 
                                                     
85 Huomautus nuorempien mallien laihuudesta viitannee myös haastatteluaineistossa esille tullee-
seen käsitykseen naisten väistämättömästä lihomisesta ikävuosien kertyessä. Juttuun haastateltu 
yrittäjä, entinen ja nykyinen malli Niina Kurkinen, 36 vuotta, on kuitenkin kuvissa erittäin hoikka.  
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eivät paljasta, mitä ihminen ajattelee omasta elämänkulustaan ja sijainnistaan elämäntai-
paleella. Saisio toteaa tajunneensa ”pari vuotta sitten, että nuoruuden illuusio kuolemat-
tomuudesta on ohi”. Hän on hyväksynyt kulkevansa ”kohti vanhuutta”. (Olivia touko-
kuu 2011, 41.) 
Edellä Neten palautteessaan mainitsema juttu ruotii 34-vuotiaan kirjoittajan mietteitä 
siitä, miksi vanhenemista on vaikea hyväksyä. Juttu ei keskity vain ulkonäköön, vaan 
myös muihin muutoksiin kehossa. Tanskasen mukaan nämä muutokset huomaa esimer-
kiksi siitä, että palautuminen on hitaampaa, olipa kyseessä fyysinen ponnistelu tai alko-
holin juominen. Samalla tapahtuu muutoksia mielessä: ”Iän mukana tulee myös haavoit-
tuvuus. Olen tullut tietoisemmaksi siitä, että olen vähän lähempänä kuolemaa. Tai aina-
kin olen tietoinen siitä, että joidenkin vuosien päästä kolotukset ja vaivat voivat viedä 
ison osan huomiostani.”(Trendi kesäkuu 2011, 49–50.) 
Usein ajatellaan, että syntymäpäivät muistuttavat vuosien kulumisesta ja ne havah-
duttavat huomaamaan oman iän. Pidinkin yllättävänä, ettei lehtiaineistossa kirjoiteta 
syntymäpäivien aamuista, jolloin tuntuu yhtäkkiä vanhalta tai kuinka juhlamieli laskee, 
kun muistaa juhlan aiheen.  
Ikäkriisit. Edes ikäkriisi-koodilla nimeämissäni katkelmissa ei mainita juhlapäivää, 
vaan vuosikymmenet, pyöreät ikävuodet. Nuorempi lukija voi peilata omia kokemuksi-
aan ja uumoilla, mitä on tulossa ja edessä, kun hän lukee erilaisista ikäkriiseistä. Esimer-
kiksi 39-vuotias kansanedustaja Janina Andersson kertoo haastattelussaan: ”Moni nainen 
rupeaa näin neljänkympin tienoilla miettimään, mitä oikeasti haluaa. Tämä on se hetki, 
kun tajuaa vanhenevansa. Elämä nuorena naisena on ohi.” (Olivia syyskuu 2010, 36.) 
Aineistossa on mainintoja sekä kolmenkympin että neljänkympin kriisistä, ja samoin 
epäsuorempia tapoja kertoa ikäkriisistä. Esimerkiksi toimittaja voi kiinnostua jostakin 
ilmiöstä kolmekymppisenä: ”Kolmikymppinen mies pysähtyi miettimään elämän hetkel-
lisyyttä” (Elle kesäkuu 2010, 118). Kolmen- tai neljänkympin kriisi on lehtiaineistossa 
tuttu ja käytetty termi, joka voidaan lausahtaa vailla erityisiä kuvailuja tai määrittelyjä.  
Muusikko Chisu (29 vuotta) sanoo, jutun mukaan leveästi hymyillen, että hänen ikä-
kriisinsä helpotti, kun hän kirjoitti kappaleen Kriisit. ”Kolmenkympin kriisin tunnistaa 
siitä ettei maastoauto Fredal’ yksinään riitä”, laulua siteerataan, minkä jälkeen todetaan, 
että ”hän on omansa ohittanut”. (Cosmopolitan joulukuu 2011, 40.) Kriisin ytimessä on 
ongelma: kolmekymppisen on pitänyt saavuttaa jo jotain, mutta ikäkriisin iskiessä nämä 
saavutukset eivät lohdutakaan. Chisun oma esimerkki kuitenkin osoittaa, että kriisi ja 
siihen liittyvät kielteiset tunteet hälvenevät. Uusi ikäkriisi voi kuitenkin olla jo lähellä.  
Trendin mukaan ikäkriisiä voi potea kuka tahansa, missä iässä tahansa. Ikäkriisit vai-
vaavat yhä nuorempia, mutta hedelmällisintä maaperää ovat kuitenkin kolmekymppiset. 
(Trendi elokuu 2010, 32–33.) Pelko ja ahdistus vuosien kertymisestä nostavat päätään 
myös silloin, kun huomaa, että ”missit ja olympiatoivot ovat yhtäkkiä puolta vuosikym-
mentä itseä nuorempia” (Trendi elokuu 2010, 33). Ikääntyminen on ruumiillista, ja kehon 
pitäminen nuorekkaana on erityisesti naisten tehtävä86. Erilaiset hoidot, pukeutuminen ja 
                                                     
86 Ellen toteuttamassa kyselytutkimuksessa neljäsosa lukijapanelisteista kertoi kokevansa huolta iän 
mukanaan tuomista ulkonäkömuutoksista, mutta eräs kyselyyn vastanneista kirjoitti: ”Ajattelen niin, 
että mitä vanhemmaksi tulen, sitä rumemmaksi muutun. Pelkään, että minuun ei kiinnitetä enää 
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kosmetiikka ovat naisten keinoja kamppailla rapistumista vastaan. (Kangas & Nikander 
1999, 13.) Nuorekkaan, jopa iättömän, kehon säilyttäminen on ankaraa ruumiin hallintaa 
(Rantamaa 1999, 115–116). Siihen valmentaudutaan jo nuorella iällä. Cosmopolitanin juttu 
Kuuma, kuumempi, nelikymppinen muistuttaa nuoria lukijoita jutun viimeisillä riveillä: 
 
Niin ihanaa ja helppoa kuin se olisikin, pelkkä ikä ja itsevarmuus eivät takaa sä-
teilyä. Ihaillut nelikymppiset syövät terveellisesti ja treenaavat tosissaan ja usein. 
Sinulla on vielä vuosikaupalla aikaa havitella hehkua. Mihin voitkaan yltää, jos 
aloitat jo tänään? (Cosmopolitan lokakuu 2011, 17.) 
 
Kronologisen iän numerot paljastavat todellisen iän. Yhä edelleen (naisen) ikävuosien 
tiedusteleminen on epäkohteliasta, vaikka samaan aikaan muun muassa mediakuvastois-
sa ja -teksteissä ihaillaan ”ikäisekseen” upeita kehoja. Arkipuheissa naisten tavaksi väitet-
ty iän valehteleminen on tuttu vitsailun aihe. Kun Olivian (maaliskuu 2011, 20) lukija-
paneelissa kysyttiin ”kyllä vai ei” iän valehtelemisesta, vain 20 % vastaajista vastasi 
myöntävästi. Siteeraan vielä Pelkkiä numeroita -juttua, jossa siinäkin pohditaan iän kerto-
mista ja nuorekkuuden ihannetta. Jutun kirjoittanut Elina Tanskanen kertoo ajatelleensa, 
että aggressiivinen nuorekkuuden tavoittelu tulisi naisen toimeksi vasta vaihdevuosi-
iässä. Hän huomasi olevansa kenties väärässä ja havahtui ympäristönsä ikäkriittisyyteen.  
 
Seuraavaksi huomaan, että osa Facebook-ystävistäni ei pidä esillä syntymävuot-
taan. Useimmat ovat vähintään kolmekymppisiä, sitä nuoremmilla ei tunnu ole-
van ongelmaa ikänsä kertomisen kanssa. ”Toivon, että parikymppinen skeittari 
erehtyisi pitämään minua nuorempana”, yksi ystävistäni kertoo. (Trendi kesä-
kuu 2011, 46.) 
 
Vanhemmista irtautuminen. Siirryn seuraavaksi käsittelemään enemmän ”henkisiä” 
merkkipaaluja kuin edellä käsitellyt konkreettiset ikävuodet. Aloitan tarkastelun van-
hemmista irrottautumisesta ja omillaan asumisesta, jotka esitettiin haastatteluaineistossa 
vedenjakajana nuoruuden ja aikuisuuden välillä. Lehtitekstien mukaan irrottautuminen 
voi myös epäonnistua, ja äidin takertumiselle vitsaillaan. Toisinaan vanhemmat eivät 
halua lapsen lähtevän omilleen. ”Aikuisen tyttären itsenäistyminen ja eriytyminen on 
vanhemmille usein kova paikka”, todetaan Cosmpolitanissa (heinäkuu 2010, 42). Helppoa-
kin irtautuminen voi olla. 31-vuotias vapaa kirjoittaja, malli ja näyttelijä Tanja Siren (31 
vuotta) muistelee Ellessä (kesäkuu 2010, 48), kuinka hän muutti Pariisiin 16-vuotiaana: 
”En oikein mahtunut Toijalaan. Halusin sieltä pois niin pian kuin mahdollista. Vanhem-
pani kohtelivat minua aina vertaisenaan. Sen ansiosta itsenäistyin jo varhain.”  
Omista asioista huolehtiminen ja omillaan asuminen. Itsenäistyminen tarkoittaa 
yksin asumista ja omista asioista huolehtimista, arkisimmillaan esimerkiksi siivoamista ja 
pyykinpesua. Toisinaan nämä rutiinit tuottavat vaikeuksia. Janttu Rosvall kirjoittaa ko-
lumnissaan (Cosmopolitan lokakuu 2010) kotitöiden tekemisen vaikeudesta kaksihenki-
                                                                                                                                   
mitään huomiota ja että muutun yhdentekeväksi.” (Elle tammikuu 2011, 110.) Monen naislukijan 
lienee helppoa ymmärtää Ellen lukijapaneelin jäsenen huolta. Jos kukaan ei katso, itseä on vaikea 
arvostaa. Johtopäätös on surullinen: kun naisen keho vanhenee, hän muuttuu arvottomaksi. 
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sessä perheessään. Hän kuvailee, kuinka oli ostanut tussitaulun, merkinnyt siihen tehtä-
vät asiat ja ”suoritetuista tehtävistä sai niiden vastenmielisyyttä vastaavan määrän täh-
tiä”. Viikko huipentui siihen, että toinen puolisoista osti yllätyksen enemmän tähtiä ke-
ränneelle kumppanilleen. ”Kunniakas yritys olisi ehkä toiminut paremmin, jos olisimme 
viisivuotiaita”, hän arvioi. Vaimo ei pitänyt suklaapatukkaa riittävän hyvänä palkintona.  
 
Olemme ajoittain harkinneet siivoojan palkkaamista, mutta se tuntuu niin elitis-
tiseltä ja uusavuttomalta. Onhan meihin iskostettu pienestä pitäen, että omat 
sotkut pitää siivota itse! - - samalla myöntäisimme häviömme eli sen, ettemme 
yksinkertaisesti kykene hoitamaan pientä talouttamme. Ja silloin meidät voisi 
saman tien tulla hakemaan laitoshoitoon. (Cosmopolitan lokakuu 2010, 60.) 
 
Kolumnin tyyliin kuuluu liioitteleva tapa maalailla perheen arkea, mutta Rosvallin sana-
valinnat ovat kiinnostavia. Hän aprikoi, että perheen tussitaulu-menetelmä olisi toiminut, 
jos he olisivat viisivuotiaita eli epäitsenäisiä lapsia. Itsenäisyyden puutteeseen viittaa 
myös ajatus siitä, että siivoojan palkattuaan Rosvallin perhe osoittautuisi laitoshoidon 
tarpeessa olevaksi. Kotitöiden tekeminen on aikuisen – itsenäisen – ihmisen merkki. 
samanlaisia taitoja ovat hammaslääkäriajan varaaminen ja laskujen maksaminen sekä 
sovittujen asioiden hoitaminen. Pohja näille taidoille rakennetaan jo kotona, väittää Maria 
Veitola kolumnissaan. Katkelmassa huomio kiinnittyy sukupuoleen. Veitola oppi jo tyt-
tönä ottamaan vastuuta, mutta nuoret miehet eivät osaa hoitaa asioitaan. 
 
Lapsena ja teininä en osannut iloita tiukoista kotioloistani. Mieluummin olisin 
kasvanut kuin pellossa. Aikuisena en voi olla muuta kuin kiitollinen vanhem-
milleni. Minusta on kasvanut ihminen, jota vastuunotto ei ahdista. Olen nähnyt 
myös muunlaisia tapauksia. - - Minä sain katsoa kauhulla vierestä, minkälaista 
on nuoren miehen elämä, kun lopulta pitää opetella seisomaan omilla jaloillaan 
ilman, että on lapsena harjoittelut sitä vanhempien tukemana. On hurjaa, kuinka 
ahdistavaa voi olla esimerkiksi vakituisessa työssä käyminen, laskujen maksa-
minen tai hammaslääkäriajan varaaminen, saati mistään sovitusta kiinni pitämi-
nen. (Trendi lokakuu 2010, 28.) 
 
Ensimmäinen oma koti on ”suuri harppaus kohti omaa elämää” ja vapautta, sillä ”kotona 
tarvitse miettiä mitä muut ajattelevat”, vaikka haluaisi tehdä mitä tahansa (Cosmopolitan 
huhtikuu 2010, 58). Cosmopolitanin päätoimittaja Miina Lange muistelee pääkirjoitukses-
saan, kuinka hän istui opiskelija-asuntonsa vaatehuoneessa ja luki manaillen opinto-
opasta: ”vaatehuoneessa siksi, että se oli ainoa paikka wc:n lisäksi, jossa oli valoa” (Cos-
mopolitan elokuu 2010, 9). Omillaan asuminen on tärkeä merkkipaalu ja kotoa muuttoa 
muistellaan esimerkiksi mallien ja elokuvatähtien haastatteluissa. 21-vuotias ex-missi ja 
malli Pia Pakarinen kertoo muuttaneensa omilleen 16-vuotiaana (Cosmopolitan joulukuu 
2011, 122), 23-vuotias näyttelijä Ashley Greene lähti 17-vuotiaana yksin miljoonakaupun-
ki Los Angelesiin (Cosmopolitan helmikuu 2011, 21) ja laulaja Chisu (30 vuotta) saman-
ikäisenä:  
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Muutto omilleen 17-vuotiaana oli yksi hänen elämänsä käännekohdista. Chisu 
muistaa yhä, kuinka hän meni ensimmäistä kertaa Valintataloon ja osti neljää eri 
jäätelöä – ihan vain siksi, että voi. ”Koti on minulle supertärkeä. Jos esimerkiksi 
tiedän, että joudun palaamaan reissusta sotkuiseen kämppään, olo on epämiel-
lyttävä. Jos taas kotona on siistiä ja kukkia pöydällä, elämäkin tuntuu olevan ta-
sapainossa.” (Trendi 2011 marraskuu, 34.) 
 
Chisun kuvauksessa on läsnä kaksi puolta, sekä yhtäkkinen vapauden kokemus että 
huolenpito omasta kodista. Kuten muun muassa Salonen (2005) on analysoinut, oman 
kodin merkitys on omilleen muuttavalle nuorelle moninainen. Salosen haastattelemat 
suomalaiset ja espanjalaiset nuoret aikuiset pohtivat niin vapautta eli vanhempien vaiku-
tuspiiristä vapautumista kuin vastuuta itsestä. Suomalaisille oli tärkeää huolehtia itse 
omista asioista, selviytyä ja pärjätä. Salosen tulkinnan mukaan mahdolliset vaikeudet 
kohdataan ihanteen mukaan haasteina, joiden selvittäminen on osa aikuistumisen pro-
sessia. (Salonen 2005, erit. 80–84.)  
Yhteenmuutto. Omilleen muuttamisen ohella yhteenmuuttaminen kumppanin kans-
sa tai kumppanin muuttaminen omaan asuntoon ovat lehtiteksteissä merkittäviä tapah-
tumia. Lehtiteksteistä on luettavissa arkisista havainnoista tuttu tapa toimia: ensin seu-
rustellaan tovi, jonka jälkeen pohditaan yhteenmuuttoa. Kuten 26-vuotias mies kertoo, 
joskus yhteenmuutto tehdään nopeasti, kun huomataan, että kaikki yöt vietetään yhdessä 
ja näin ollen kahden asunnon pitäminen tuntuu turhalta (Trendi helmikuu 2010, 34). 
Cosmopolitan lähestyy yhteenmuuttoa kysymällä, millaista on asua naisen kanssa: ”Vierai-
limme neljän miehen luona, joilla on kokemusta avoliitosta naisen kanssa.” Jutun ensiri-
veillä kerrotaan, kuinka suuri asia avoliitto on. 
 
Yhteenmuuttaminen on iso juttu. Saman katon alla suhteen vakavuus korostuu, 
kun ”minun tavaroista” tuleekin meidän, ja vaatekaappi on jaettava toisen kans-
sa. (Cosmopolitan helmikuu 2011, 36.)  
 
Myös kolumnisti Maria Veitola kokee yhteenmuuton mietityttävänä asiana. Ensimmäisen 
kerran hän on muuttanut yhteen miehen kanssa 22-vuotiaana. Nyt virallisia avoliittoja on 
takana kolme. Veitola pelkää, että oma rauha katoaa avoliiton myötä, ja parisuhde 
”muuttuu helposti pierunhajuisiksi verkkareiksi, nenänkaivuuksi ja kinasteluksi tiski-
vuoroista”. (Trendi joulukuu 2011, 28.) Hän kirjoittaa: 
 
Tällä hetkellä käyn itseni kanssa ankaraa taistelua siitä, uskallanko tai haluanko 
muuttaa poikaystäväni kanssa yhteen. Samalla kun olen maailman iloisin siitä, 
että saan jakaa elämäni kertakaikkisen upean ja rakkaan ihmisen kanssa, minun 
on vaikea päästää irti yksinäisyydestäni, sillä pidän siitä. (Trendi joulukuu 2011, 
28.) 
 
Janttu Rosvallin kolumnin otsikko, ”Riippumaton paikka”, sisältää sanaleikin, joka viittaa 
oman elämän elämiseen, mutta toisaalta kolumnin teemaan eli asuinkumppaneiden 
käymään kinasteluun sisustuksesta, kaapin paikan määräämisestä. Oma koti muuttuu 
kolumnissa yhteiseksi kodiksi, jossa nainen vie kylpyhuoneen hallinnan, puolet kaappiti-
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lasta ja riippumattokin katoaa. (Cosmopolitan huhtikuu 2010, 58.) Miesten kertomat 
tarinat valottavat naisen ja miehen välistä ”kamppailua”, jota yhteisen kodin muodosta-
minen vaatii. Cosmopolitanin (helmikuu 2011) jutussa kerrotaan Jonnen kokemuksista: 
vaatekaapissa on enemmän tilaa vaimon vaatteille ja kylpyhuoneessa on enemmän vai-
mon tavaroita. Haastatteluosuudessa väitetään, että yhteisen kodin sisustaminen tehtiin 
yhdessä, mutta siltikin mies on se, joka luopuu omista tavaroistaan. 
 
Jonne heitti poikamiesboksin eripariset huonekalut roskiin, kun hän muutti tyt-
töystävänsä kanssa ensimmäiseen yhteiseen asuntoon - - Sinkun sikolätti ei kiin-
nosta Jonnea enää. Yhteiseen kotiin on kiva tulla, kun siellä on joku odottamas-
sa. (Cosmopolitan helmikuu 2011, 37.) 
 
Asunnon ostaminen. Palkkatyötä tarvitaan eritoten asumiskulujen kattamiseen. Asunto-
laina ja säännöllinen työ kuuluvat yhteen arkipuheissa ja myös lehtiteksteissä. Omis-
tusasunnon hankinta tulee esille Cosmopolitanissa87 silloin tällöin esimerkiksi haastatelta-
van tai toimittajan ohimenevänä huomautuksena asuntokauppojen tekemisestä, mutta 
lehdessä on julkaistu myös ohjeita asunnonostajalle (Cosmopolitan helmikuu 2010, 46–49; 
maaliskuu 2011, 71). Trendin kolumnisti Maria Veitola kirjoittaa asuntokaupoistaan ja -
lainastaan ja miettii, että asunto on järkevää omaisuutta. Juuri sitä, mitä hän ei ole aiem-
min hankkinut – hän on ostanut vaatteita, piknikhuopia ja muuta sellaista. (Trendi hei-
näkuu 2010, 22.) Tässä kolumnissa asuntokauppa on seurausta ”järkevyyden” lisäänty-
misestä, mutta tekstissä ei viitata eksplisiittisesti aikuistumiseen88. Aikuistumiseen tai 
ainakin ikävuosiin ja elämäntapahtumiin asunnon osto liitetään Cosmopolitanin jutussa, 
jossa kuvaillaan eri-ikäisten miesten elämänmenoa. Nainen on läsnä näissä katkelmissa 
kumppanina. Jutun mukaan 30–35-vuotiaana ”mies alkaa huomata kaveriporukassaan 
tapahtuvan muutoksen. Yhä useammat hänen ystävistään ovat löytäneet unelmiensa 
kumppanin, ostaneet asunnon ja alkaneet lisääntyä.” (Cosmopolitan tammikuu 2010, 35.) 
Tämän on todennut juuri edellä siteeraattu Jonne jo 27-vuotiaana:  
 
Nyt viime kesänä avioitunut pariskunta haaveilee rivitalonpäädystä. ”Meillä on 
kavereita, joilla on lapsia ja omakotitalo. Siitä tulee sellainen olo, että olemme jo 
muista jäljessä.” (Cosmopolitan helmikuu 2011, 37.)  
 
Lehtiaineistosta, kuten myös haastatteluaineistosta, on luettavissa, ettei opiskelijan vuok-
ra-asunto välttämättä tunnu vielä niin "kodilta" kuin omistusasunto. Saman seikan ovat 
havainneet Holdsworth ja Morgan (2005, 76) haastatellessaan eri maissa asuvia nuoria. 
Cosmopolitanin jutussa Mette Palmén (28 vuotta) kertoo, että omistusasunto tuntuu 
enemmän kodilta. Palmén jakaa nykyisin omistamansa asunnon siskonsa kanssa. Kum-
                                                     
87 Cosmopolitan (helmikuu 2010, 11) kertoo, että sen lukijoista 19 % omistaa asunnon. Lähteeksi mai-
nitaan Cosmopolitanin www-sivut, joten tietolähde lienee lehden sivuilla toteutettu kysely.  
88 Saman sanavalinnan tekee myös toinen Trendin kolumnisteista, Tero Kartastenpää. Hän mainitsee 
koteja käsittelevässä kolumnissaan järkevyyden kaksikin kertaa asuntokaupan yhteydessä ja muiste-
lee hekumointiaan ensimmäisessä omistamassaan asunnossa: ”Tämä on minun, minun, minun.” 
(Trendi huhtikuu 2010, 28.) 
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mallakin sisaruksella on oma lainansa, ja omistussuhde on jaettu puoliksi. Palmén toteaa, 
ettei häntä pelottanut ostaa asuntoa, sillä hän luottaa siihen, että lyhennykset hoituvat. 
(Cosmopolitan syyskuu 2011, 69.) 
 
Asunto tuntuu enemmän kodilta, kun se on oma. Olen huomannut, että siitä pi-
tää myös parempaa huolta. On ihanaa, ettei minun tarvitse kysyä keneltäkään 
lupaa, jos haluan ripustaa esimerkiksi taulun seinälle. Olin aina ajatellut, että os-
tan oman asunnon heti, kun saan vakituisen työpaikan. Nyt jälkeenpäin ajatel-
tuna olisin voinut hankkia sen jo aiemmin. - - Minua ei ole koskaan pelottanut 
asunnon ostaminen. Luotan siihen, että pystyn maksamaan lainan takaisin. Se 
on myös asenteesta kiinni. Olen valmis tekemään töistä saadakseni lainanlyhen-
nykset maksettua. Jos elämäntilanteeni muuttuu dramaattisesti, voin myydä 
asunnon. (Cosmopolitan syyskuu 2011, 69.) 
 
Toisinaan asunnon tai omakotitalon hankkiminen esitetään korostuneesti osana norma-
tiiviseksi koettua elämänkulkua. Esimerkiksi seuraavissa eronneiden naisten haastatte-
luista poimituissa lainauksissa asunto on samanlainen ”täytyy olla” -asia kuin kihla- tai 
vihkisormus, koira tai lapsi:  
 
Olin prinsessakuvitelmissani ajatellut, että ennen lasta täytyy olla omakotitalo. 
Ja ennen omakotitaloa täytyi mennä naimisiin, ihan jo lainojen takia. Varasin 
kirkon ennen kuin tyttäremme ehti syntyä, ja kihloihin menimme ristiäispäivä-
nä. (Trendi syyskuu 2011, 46.) 
 
Menimme kihloihin ja ostimme talon, koiran ja auton. Se tuntui siinä elämänti-
lanteessa turvalliselta ja hyvältä ratkaisulta. Kuvittelimme olevamme aikuisia, 
vaikka emme olleet vielä ollenkaan löytäneet itseämme. (Trendi syyskuu 2011, 
45.) 
 
Parisuhde ja häät aikuisuuden normatiivisina merkkipaaluina. Aivan kuten asunto-
kaupat, myös parisuhteiden ja avioliittojen solmimiset tulevat mainituiksi elämänkulun 
etenemistä kuvaavina tapahtuvina. Kun hometalon kanssa kamppaillut Miia Korpela (35 
vuotta) kuvailee Olivian jutussa elämäntilannettaan ja onneaan, hän luettelee tuttuja 
normiaikuisuuden merkkejä ikään kuin saavutuksina. Samaan tapaan Cosmopolitanin 
päätoimittaja Miina Lange mainitsee pääkirjoituksessaan parisuhteen ja työn kuvailles-
saan elämänsä käänteitä.  
 
Kun muutimme kauniiseen taloomme, mietin, saako ihminen olla näin onnelli-
nen. Minulla oli rakas aviomies ja hyvin palkattu vakituinen työ, josta olin hoi-
tovapaalla. Elämä tuntui tosi hyvältä. (Olivia helmikuu 2011, 108.)  
 
Näpersin graduni valmiiksi, tein töitä, menin naimisiin, erosin ja tein lisää töitä. 
Välillä muistin pitää hauskaa, - -. Sitten elämä vain tapahtui. Nyt istun unelmie-
ni työpaikassa -  - . (Cosmopolitan maaliskuu 2010, 11.) 
 
260   
 
Aikuisuuden alkua on erilaisissa elämänkulkua tai -kaarta kuvaavissa malleissa haettu 
ulkoisista tapahtumista, esimerkiksi perheen perustamisesta tai koulutuksen päättymi-
sestä (Fadjukoff 2007, 18; Illeris 2002, 216–217). Näitä merkkipaaluja voi olla vaikeaa 
tunnistaakaan nykyisin, ja jo saavutetut merkkipaalut voivat kadota jälleen näkyvistä 
esimerkiksi avioeron tai työttömyyden myötä (Aapola & Ketokivi 2005, 20). Yhtälailla 
perheitä kuin ammattejakin saattaa kertyä elämänkulun mittaan useita. Silti tällaisia 
tapahtumia, valmistumista ammattiin, häitä ja muita merkkipaaluja, pidetään yhä elä-
mänkulun vaiheittaista etenemistä kuvastavina tapahtumina. Esimerkin siitä, kuinka 
erilaiset tapahtumat rytmittävät elämänkulkua ja sen esittämistä, tarjoaa etäsuhteessa 
eläneitä pariskuntia esittelevä juttu aikajanoineen. Jutussa pariskuntien vaiheita kuvataan 
aikajanoilla, ja näille on merkitty muun muassa kihlaukset ja hääpäivät (Cosmopolitan 
lokakuu 2010, 48–49).  
Trendin haastattelema kolmekymppinen henkilö tiivistää merkkipaalujen normatiivi-
suuden: tietyssä iässä haluaakin yhtäkkiä tiettyjä asioita, joita aiemmin ei kaivannut. 
Samanlaisia havaintoja on tehnyt itsestään 25-vuotias Jenni Siilasto. 
 
”Haluan naimisiin, haluan talon ja puutarhan. Parisuhde on yhtäkkiä alkanut 
pyöriä näiden asioiden ympärillä, vaikka vielä vuosi sitten olin sitä mieltä, ettei 
naimisiinmeno ole yhtään juttuni. Ihan kuin olisin ohjelmoitu”, eräs kolme-
kymppinen vuodattaa ja jatkaa: ”Pelottaa, että hommaan sen kaiken ja sitten yh-
tenä aamun *aamuna, EL+ herään, että mitä hittoa.” (Trendi elokuu 2010, 35.) 
 
”Vuosi vuodelta huomaan toivovani yhä enemmän sellaista elämää, mitä van-
hempani elävät: haluan omakotitalon, puolison ja lapsia. Nuorempana en olisi 
voinut kuvitellakaan ajattelevani näin.” (Cosmopolitan heinäkuu 2011, 63.) 
  
Ohjelmoinnista kirjoittaa myös toimittaja Noora Nuotio omakohtaisessa pohdiskelus-
saan: 
 
Meille on opetettu, että parisuhde on normi, aivan kuten opiskelu- tai työpaikka, 
oma koti ja säännöllinen liikunnan harrastaminenkin. Vaikka yksineläjiä ei kut-
suta enää vanhoiksipiioiksi (luojan kiitos), perhe voidaan perustaa myöhemmin 
ja r’n’b-pimut julistavat musiikkivideoissaan itsenäisten naisten ilosanomaa, asi-
alla on toinenkin puoli. Internetin treffisivustot ja oppaat sen oikean löytämiseen 
saavat ilman parisuhdetta elämisen kuulostamaan isolta ongelmalta. Meidät on 
ohjelmoitu uskomaan, että elämämme ei ole täydellistä ennen kuin jaamme sen 
jonkun kanssa. (Trendi joulukuu 2010, 39.) 
 
Hayslip ja Panek (1989) pohtivat perusteita avioliiton solmimiselle. Tavallisesti naimisiin 
sanotaan mentävän rakkaudesta, mutta mikä todella ohjaa pariskunnan tekemään varsi-
naisen päätöksen suhteen virallistamisesta? Hayslip ja Panek mainitsevat erilaisia perus-
teita: yksi hakee turvaa, toinen vastaa sosiaalisen kellon kutsuun, eräs hakee vakautta 
elämäänsä ja niin edelleen. (Hayslip & Panek 1989, 266–267.) Olivian jutussa 31-vuotias 
nainen nimeää avioliiton itseluottamuksen perustaksi. Avioliitto antaa hänelle position, 
jossa hän kokee olevansa vahvemmilla kuin aiemmin: 
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”Menimme naimisiin yhdeksän vuoden seurustelun jälkeen. Avioliitto toi suh-
teeseemme turvaa, mutta vihkimistä suurempi kynnys minulle oli kihlautumi-
nen kaksi vuotta aiemmin. Se tuntui lopulliselta ja pelottavaltakin. Mietin, olen-
ko valmis. - - Kihloissa ehdin henkisesti valmistautua avioliittoon. Avioliitto on 
tehnyt minusta tyynemmän, rohkeamman ja itsevarmemman. Suhdettamme se 
ei muuttanut.” (Olivia tammikuu 2011, 102.) 
  
Naimisiinmeno ei ”pakollista”. Häät voivat olla myös jotakin sellaista, mitä ei tavoitella 
(Beck & Beck-Gernsheim 1995, 4). Muun muassa näyttelijä ja laulaja Vanessa Paradis (38 
vuotta) ja hänen elämänkumppaninsa ovat todenneet, etteivät ”nimet paperilla - - muut-
taisi sitä, mitä heillä on” (Elle toukokuu 2011, 91). Näyttelijät Cameron Diaz (38 vuotta) ja 
Ashley Greene (23 vuotta) perustelevat avioliiton merkityksettömyyttä toisella tapaa. 
Diaz ei halua lukita tiettyä vaihtoehtoa, sillä näin hän jäisi ”vaille kaikesta, mitä muut 
vaihtoehdot voisivat tuoda mukanaan”. (Cosmopolitan kesäkuu 2011, 39.) Greene taas 
”ei tiedä, mihin suhde johtaa”, vaikka henkilöjutun mukaan hänen parisuhteensa on 
vakaalla pohjalla: ”En ole erityisemmin avioliiton perään. Jotkut avioituvat vain, jotta 
voivat kertoa muille, että nyt olemme yhdessä ikuisesti. Ei sormus takaa mitään.” (Cos-
mopolitan helmikuu 2011, 23.) 
Normiaikuisuuden normatiivisuus. Normit, esimerkiksi avioliitto ja perhe-elämä, 
voidaan nähdä myös ”rakkaina kliseinä”, kuten Saimi Hoyer -henkilöjutussa kirjoitetaan. 
”Rivitalokodin remontti, kaksi lasta, unelmien mies, ammatilliset haasteet ja rauhalliset 
viikonloput vapaa-ajan asunnolla” ovat kulttuurisesti tuttuja merkkejä, jotka kertovat, 
että ”kovanaamasta on tullut seesteinen pehmo” eli jutun otsikon mukaan aikuinen 
(Trendi kesäkuu 2010, 31). Onnelliseksi lesboksi itseään määrittelevän Taru Staudingerin 
esittelyssä toistuvat tutut merkit: ”Minulla on aivan ihana avovaimo ja meillä on pieni 
koiranpentu. Olemme jo perheen alku. Vapaa-ajalla remontoimme kotia, käymme ulkona 
syömässä ja tapaamme ystäviä.”(Trendi tammikuu 2011, 30.) 
Normin noudattaminen on suotavaa, ja kuten Elina Tanskanen kirjoittaa kysymys-
vastauspalstallaan, yleisen maailmanjärjestyksen uhkaaminen herättää aina paheksuntaa. 
Kysyjä miettii, ”miksi ihmisten on niin vaikea hyväksyä sitä, että joku haluaa olla sink-
ku”. Tanskasen mukaan ”samaan ilmiöön törmäävät myös ne, jotka eivät halua vakituis-
ta työtä, omistusasuntoa tai lapsia”.  (Trendi kesäkuu 2011, 117.) Vapaaehtoista lapsetto-
muutta käsitellään lehtiaineiston teksteissä yllättävänkin vähän. Paikoin lapsettomuus 
mainitaan ohimennen, esimeriksi pitkään yksin eläneen naisen mainintana siitä, kuinka 
ilman lapsia voi keskittyä työhön (Trendi joulukuu 2010, 37).  Hel Looks -
katumuotisivustoa ylläpitävä media-alan ammattilainen, 36-vuotias Liisa Jokinen toteaa 
omasta lapsettomuudestaan: ”On aika selvää, että jos meillä olisi lapsia, aika ei riittäisi 
näin moneen juttuun.” (Trendi lokakuu 2011, 48.) Katkelma jättää avoimeksi, onko lap-
settomuus tahatonta vai ei – kuitenkin lapsettomuus luonteestaan riippumatta on yleensä 
kysymyksiä nostattava asia.  
Lehtiaineistossa, kuten arkipuheissakin, vapaaehtoinen lapsettomuus on asia, jota 
naisen läheisten on vaikea ymmärtää tai hyväksyä. Esimerkiksi 35-vuotiaan vapaaehtoi-
sesti lapsettoman Johanna Moisanderin haastattelu liikkuu paljolti ensinnäkin miksi-
kysymyksen ympärillä – miksi et halua lapsia – ja toiseksi ympäristön paheksunnan ja 
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kummastuksen purkamisessa. ”Lapsettomuuden valitseminen saa aikaan voimakkaita 
reaktioita”, häntä siteerataan. (Olivia tammikuu 2010, 90–91.) Trendin kolumnisti Maria 
Veitola käyttää ilmausta standardiratkaisu kirjoittaessaan lasten hankkimisesta. Hän 
kertoo nauttivansa elämästään ilman lapsia, mitä on ”välillä vaikeaa perustella jopa itsel-
leen, sillä lastenteko on standardiratkaisu. Jopa kaikkien myyttien murtaja Madonna on 
äiti.”  (Trendi marraskuu 2010, 26). Standardi on jotakin, mikä on yleistä ja se viittaa va-
kioimiseen. ”Koira-volvo-rivitalo-yhdistelmä” (Olivia toukokuu 2011, 147) on malli, jo-
hon peilata.89  
Olivian onnellisuus-aiheisessa jutussa esitetään, että suomalaiset kolmekymppiset 
naiset eivät ole niin onnellisia kuin parikymmentä vuotta nuoremmat suomalaisnaiset. 
Artikkelin mukaan naiset ovat lisäksi onnettomampia kuin miehet. Erääksi selitykseksi 
haetaan kohtuuttomia odotuksia: ”Kolmekymppisen pitäisi mielestään suoriutua täydel-
lisesti perheen perustamisesta, isosta asuntolainasta ja uran luomisesta.” Tilannetta pa-
hentaa omien saavutusten vertailu muiden saavutuksiin. (Olivia joulukuu 2010, 46.) 
Tulen käsittelemään näitä teemoja tarkemmin jäljempänä, mutta on syytä huomata, että 
normatiivisen elämänkulun ihanne on yksi odotusten joukko muiden joukossa: näin 
tulisi toimia, näin tulisi olla. Trendin juttu Kasvukipuja (elokuu 2010) käsittelee tällaisia 
haasteita, ja juttu sai myönteistä palautetta nimimerkiltä MP lehden seuraavassa nume-
rossa. Kirje oli saanut toimituksessa otsikokseen Armoa.  
 
Lehden ehdottomasti paras juttu oli Kasvukipuja. Olimme juuri ystäväni kanssa 
keskustelleet, kuinka meitä ahdistaa, kun tuttavamme menevät toinen toisensa 
jälkeen naimisiin eivätkö osaa enää puhua muusta kuin asuntokaupoista tai las-
ten teosta. Lehden juttu antoi meille armoa ja toivoa, että ehkä emme ole asiam-
me kanssa yksin. – MP (Trendi syyskuu 2010, 14.) 
 
Cosmopolitanin lukija Mari taas kehuu 25-vuotiaita naisia esitellyttä juttua Sama ikä – 12 
erilaista elämää (juttu heinäkuun 2011 numerossa). 
 
”- - Paras juttu oli ehdottomasti Sama ikä – 12 erilaista elämää. Oli helpottavaa 
lukea, ettei kaikilla ikäisilläni ole vielä unelmien omakotitaloa, ihania lapsia ja 
täydellistä avioliittoa.” Mari. (Cosmopolitan elokuu 2011, 13.) 
 
Mari-lukijan kommentissa kiitelty juttu kysyy ingressissään, ”onko sinullakin selkeä 
käsitys siitä, millaista elämän pitäisi olla 25-vuotiaana”. Juttu pyrkii osoittamaan, että 
kaikkien naisten elämä ei ole 25-vuotiaana sellaista, kuin yleensä kuvitellaan:  
 
                                                     
89 Lapsettomalta saatetaan kysyä perusteita tai syytä lapsettomuudelle, mutta harvemmin tiedustel-
laan, miksi joku on hankkinut lapsia. Lasten toivomiselle ja saamiselle on monia erilaisia syitä. Lap-
sia voidaan hankkia esimerkiksi muiden ihmisten esittämien odotusten vuoksi, tukevoittamaan 
parisuhdetta, oman suvun jatkamiseksi tai vanhuuden turvaksi. Vanhemmuus on yhä monille ihmi-
sille elämän merkitykselliseksi tekevä asia. Lapset ”kuuluvat” nykyisinkin parisuhteeseen ja monet 
nuoret parit odottavat vanhemmuutta. Usein syitä lasten toivomiselle on monia, ja erilaiset motiivit 
kietoutuvat toisiinsa. (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 105–108; Hayslip & Panek 1989, 320–321; Schaie 
& Willis 1996, 144–145.)  
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Nainen, syntynyt vuonna 1986. Elää avoliitossa. Asuu vuokralla mutta haaveilee 
omistusasunnosta. Menee naimisiin 30-vuotiaana ja suunnittelee hankkivansa 
lapsia pian sen jälkeen. Haluaa kehittyä työssään ja edetä uralla, mutta toivoo li-
sää aikaa harrastuksille ja ystäville. Nauttii sisustamisesta, shoppailusta, ruuan-
laitosta ja hyvästä seurasta< (Cosmopolitan heinäkuu 2011, 61.) 
 
Normien kyseenlaistaminen tarkoittaa Sama ikä -jutussa sellaisia valintoja, joita kaverit 
eivät ole tehneet tai pidättäytymistä sosiaalisen kellon vilkuilusta. Kavereihin tai esimer-
kiksi omaan siskoon ei kannata vertailla itseään, jutussa haastatellut naiset sanovat.  
 
Ennen vertasin itseäni usein isosiskooni. 25-vuotiaana hän oli valmistunut yli-
opistosta, mennyt naimisiin, saanut lapsen ja muuttanut omakotitaloon. Nyt 
olen ymmärtänyt, ettei vertailu kannata. Olen tyytyväinen elämääni ja nautin 
vapaudestani. (Cosmopolitan heinäkuu 2011, 62.) 
 
Suurin osa lukioaikaisista ystävistäni on jo perustanut perheen ja ostanut oma-
kotitalon. Opiskeluaikoina mietin, pitäisikö elää niin kuin muut. Nyt ymmärrän, 
ettei mitään tarvitse tehdä vain siksi, että muutkin tekevät niin. (Cosmopolitan 
heinäkuu 2011, 62.) 
 
Jälkimmäisenä siteerattu Emilia Tulla on kuvataiteilija ja maatilatyöntekijä, joka toivoo 
voivansa jatkaa isänsä tilan hoitamista (Cosmopolitan heinäkuu 2011, 62). Normiin kuu-
luvaa perhettä ja omakotitaloa hänellä ei vielä ole, eikä uravalintaakaan pidetä jutussa 
aivan tavanomaisena. Normin mukaisessa aikuisuudessa on Cosmopolitanin jutun perus-
teella paljon keskiluokkaiseksi sanottavia piirteitä: omistusasunto, uralla eteneminen ja 
kuluttaminen eli shoppailu ja sisustaminen.  
Kysymys naistenlehtien edustamasta luokasta tulee ilmeiseksi muun muassa juuri 
siinä, millaisia ammatteja ja elämäntapoja juttuihin haastatellut naiset edustavat, millai-
siin työtehtäviin viitataan muotikuvissa ja millaiseksi lukijoiden oletettua vapaa-
ajanviettoa kuvaillaan. Ruoho ja Saarenmaa (2011) kysyivät haastattelemiltaan naisten-
lehtien toimittajilta, onko Suomessa yhteiskuntaluokkia ja miten he sijoittavat edusta-
mansa lehden ajateltuihin luokkiin. Toimittajat nostivat esiin tuotejuttujen hintatason ja 
lukijoiden oletetut ja tunnetut taustat kuten ammatin, koulutus- ja varallisuustason. Kui-
tenkin haastatellut puhuivat myös yhteiskunnan yleisestä vaurastumisesta ja lukijoiden 
varallisuuden kasvusta. Ruoho ja Saarenmaa toteavat, että elintason nousu näkyy nais-
tenlehtien vuosikertoja vertailtaessa. Samoin asenteet ja kulutustottumukset ovat keski-
luokkaistuneet. He kuitenkin painottavat, ettei naistenlehtien voida niinkään sanoa pu-
huttelevan ”olemassa olevia” sosiaaliluokkia, vaan oikeampi lähestymistapa olisi kysyä, 
”miten naistenlehdissä tuotetaan ja rakennetaan luokkasamastumista, ja miten lukijoita 
puhutellaan ja kutsutaan kuuluviksi luokkiin ja luokkia koskeviin määrittelyihin”. (Ruo-
ho & Saarenmaa 2011, 90–91.) Ilmeistä on, että lehdet ovat kaupunkikeskeisiä, ja jutuista 
moni tuntuu puhuttelevan toimistotyötä tekeviä naisia – maatilatyöntekijä poikkeaa 
selvästi tästä normista. 
”Kaikki saavutettava nopeasti”. Haastatteluaineiston analyysin eräs lopputulema oli 
kokemus kiireestä: aikuisuuden merkit tulisi saavuttaa nopeasti ja lähes yhtäaikaisesti. 
264   
 
Lehtien tyyliin kuuluu ohjeiden antaminen ja paikoin neuvoja jaetaan silmiinpistävän 
suorasukaisesti. Aloin ounastella, että löytäisin lehtiaineistosta suoria mainintoja erilaisis-
ta normiaikuisuuteen liittyvistä odotuksista ja merkkipaalujen ohittamisvauhdista. Näin 
ei tapahtunut, vaikka normiaikuisuuden merkit toistuvatkin teksteissä. Toki se, että mer-
kit luetellaan usein yhdessä, heijastelee yhtäaikaista saavuttamista.  Havaintoni kuitenkin 
on, ettei merkkipaalujen saavuttamisen nopeuteen oteta eksplisiittisesti kantaa juuri 
ollenkaan. Poikkeuksen tekee esimerkiksi jo edellä mainittu Trendin juttu Kasvukipuja:  
 
Yhteiskunta sallii meille nykyään pitemmän etsimis- ja sekoiluvaiheen kuin en-
nen. (Miehet saavat sekoilla vielä naisiakin kauemmin. Vai keksitkö miehistä 
vastinetta vanhallepiialle?) Vakiinnumme ja hankimme lapset yhä myöhemmin. 
Ehdimme siis enemmän, ja siksi on ymmärrettävää, että meiltä myös odotetaan 
enemmän. Ja odotuksia totisesti piisaa. Elämän pitäisi mennä suunnilleen näin: 
Ensin kuuluisi opiskella, sitten valmistua, saada hyvä työ, päättää että on sitten-
kin vielä viimeisen irtioton paikka, pitää sapattivuosi ja lähteä maailmanympä-
rimatkalle, palata takaisin ja joko solahtaa sujuvasti uran tekoon tai opiskella it-
selleen uusi ammatti, nyt siltä intohimoalalta. Ja tämä kaikki siis tapahtuu vain 
ammattirintamalla. (Trendi elokuu 2010, 33.) 
 
Jutun leipätekstin sivuun on taitettu lyhyitä ratkaisuehdotuksia mainittuihin olettamuk-
siin – siis ongelmiin. Edellä siteerattuihin ajatuksiin tarjotaan ratkaisuksi hengittämistä ja 
muistutetaan, että ”yksi ihminen ehtii harvoin saada aikaan kaikkea. Itseään ei kannata 
verrata ääritapauksiin.” (Trendi elokuu 2010, 33.) Leipäteksti jatkaa kuitenkin vauhdik-
kaasti eteenpäin:  
 
Yksityiselämässä pitäisi ehtiä seurustella ja kokeilla yhteensopivuuttaan erilais-
ten ihmisten kanssa, jotta kariutuneista suhteista voisi oppia. Tietysti pitäisi eh-
tiä myös juhlia, koska tietenkin pitää murehtia sitäkin, jos bailausvaihe jää epä-
normaalin lyhyeksi. Kiirettä pitää, jos tämän kaiken aikoo ehtiä ennen perheen 
perustamista. (Trendi elokuu 2010, 33.) 
 
Kasvukipuja-juttu liittää lapset ja 30. ikävuoden toisiinsa: tällöin perhe vauvoineen kuu-
luisi perustaa. Kuten haastattelemani Helmi mietti, on vaikea sanoa, minkä verran vauva-
toiveista kumpuaa itsestä ja mikä ulkopuolelta. Trendi kertoo, miksi kysymys on tärkeä. 
Trendin sanoin juuri ”tämä on kaikkein vaikeinta. Pitäisi osata erottaa, mikä on biologiaa 
ja mikä yhteiskunnan asettamia normeja, ja sitten keksiä, mitä minä ihan oikeasti halu-
an.” (Trendi elokuu 2010, 35.)  
 
Kun tietty, maagisesti kolmosella alkava ikä lähestyy, parinmuodostukseen ja 
vakiintumiseen liittyvät odotukset ovat kuin luonnonvoima. Ne vyöryvät päin 
joka suunnalta. Sukulaistädit kommentoivat, vanhemmat vihjailevat, äiti alkaa 
pahimmassa tapauksessa neuloa pieniä villasukkia. Kaikki kaverit tuntuvat pa-
riutuvan, ja hääkuume humahtaa tuttavapiiriin. (Trendi elokuu 2010, 33–34.) 
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Sosiaalinen kello. Normiaikuisuuden ajallisuuden huomioiminen johdattaa jälleen sosi-
aalisen kellon käsitteeseen. Merkkipaalut tulee ohittaa tiettyihin ikävuosiin mennessä, 
jotta elämä etenisi ”kaavan mukaan”. Kaavan noudattamiseen sisältyy myös ajatus tietys-
tä järjestyksestä, kuten edellä olevista katkelmista voi lukea. Ensin tulee tehdä jotakin, 
minkä jälkeen on vuorossa jotakin muuta.  
 
Totuus: Jos olet aina halunnut jättimäiset prinsessahäät, suurperheen tai kump-
panin jatkamaan suvun puikulaperunatilaa, anna palaa. Silloin sinulla on pää-
määrä, jonka parisuhde voi toteuttaa. Muuten voit unohtaa kaikenlaisen suorit-
tamisen. Avoliitto, asunnon ostaminen, kihlat, häät ja lasten hankkiminen eivät 
ole merkkejä onnellisesta parisuhteesta. Se, että sinä ja puolisosi ette noudata 
kaavaa ja toimi juuri niin kuin Tiina-serkku, ei tarkoita, että suhteenne on epä-
onnistunut. (Olivia heinäkuu 2011, 29.) 
 
30-vuotiaan naisen olisi omattava jo monia aikuisuuden merkeistä, mikäli aikoo edetä 
[länsimaisen] sosiaalisen kellon osoittamassa ihanneajassa (Greene 2003, 127). Yksin elä-
vistä naisista kertova juttu esittelee 31-vuotiaan Anna-Stiina Heikkisen, joka kertoo, että 
moni hänen ystävistään on jo perustanut perheen ja joillakin heistä on 10-vuotiaita lapsia. 
”Ikä luo minullekin paineita, mutta en jaksa ahdistua.” (Trendi joulukuu 2010, 38.) Kuten 
edellä siteerattu, rivitalonpäädystä haaveileva Jonne sanoo omista ja puolisonsa ajatuksis-
ta, voi tulla olo, että on jäljessä muita (Cosmopolitan helmikuu 2011, 37). Vauvaa innok-
kaasti toivovat sukulaiset ja perhettä perustavat kaverit näyttäytyvät lehtiteksteissä ah-
distusta aiheuttavina muistuttajina.  
Kuten Ketokivi (2005) pohtii, nuoret aikuiset naiset ja miehet saattavat varautua ja 
valmistautua lapsen saamiseen niin huolellisesti, että vanhemmat sukulaiset kummaste-
levat prosessin monimutkaisuutta90. Samassa tilanteessa olevat ikätoverit taas toimivat 
hänen mukaansa keskustelu- ja vertailukumppaneina – myönteisemmässä ja kielteisem-
mässä mielessä. (Ketokivi 2005, 100–101, 131).  
Yllätysraskaudet. Lapset liittyvät aikuisuuteen, mutta haastatteluaineiston perusteel-
la en pidä lapsia aikuisuuden merkkipaaluna siinä merkityksessä, että lapset tekisivät 
aikuisen – päinvastoin, aikuiset tekevät lapsia. Tässä mielessä lapset ovat aikuisuuden 
merkkipaalu, ja kuten haastatteluita tarkastellessani totesin, lapsia ”hankkiva” nainen on 
aikuinen. (Ks. Kelhä 2005, 201.) Poikkeuksiakin on, sillä lapset voi saada myös yllätykse-
nä. Tällöin aikuistuminen, aikuiseksi muuttuminen, saattaakin olla seurausta lapsen 
saamisesta. ”Hups, harrastinpa seksiä” -vauvoja (Trendi lokakuu 2011, 40) mainitaan 
lehtiaineistossa vain muutama. Yllätyksistä kerrotaan myönteiseen sävyyn. Eräs etu voi 
olla juuri se, ettei nainen voi jäädä vatvomaan vauvatoiveitaan:  
 
Maahanmuuttajanuorten kouluttajana työskentelevä Niina Nevalainen, 32, tuli 
raskaaksi yhden illan jutun seurauksena. - - ”En kehota ketään hankkiutumaan 
raskaaksi yhden illan jutusta, mutta minulle se oli elämäni onnekkain vahinko. 
                                                     
90 Kelhä (2005, 203) kuvaa ihanteellisen äitiyden ennakkoehtoja: tulisi olla varma itsestä äitinä ja 
omasta halusta saada lapsi, potea vauvakuumetta ja olla töissä sekä suhteessa sopivan kumppanin 
kanssa. 
266   
 
Jos niin ei olisi käynyt, olisin voinut suunnitella lapsen hankkimista loputtomiin 
ja huomannut äkkiä olevani liian vanha.” (Olivia toukokuu 2011, 148.) 
 
Lasten haluaminen ja toivominen ”ehkä myöhemmin”. Vasta suunnitelmissa olevat 
lapset ovat lehtiaineistossa haaveiden kohteita tai ”ehkä myöhemmin” -puheen kohteita. 
Lehtiaineistossa, kuten haastattelupuheissakin, ”ehkä myöhemmin” -ilmaisu on joskus 
niin kielteisellä tavalla sävyttynyt, että lukija voi päätellä, etteivät lapset ole suunnitel-
missa, mutta lausumaa halutaan pehmentää. Epämääräinen ”joskus myöhemmin” on 
yksi sanallinen keino kiertää kysymystä lapsista. Esimerkin tästä antaa kirjailija Sofi Ok-
sanen (33 vuotta): ”Tällä hetkellä ei mitään mahdollisuutta, aika ei riitä. Ehkä jonain 
päivänä.”(Olivia maaliskuu 2010, 31.) Cosmopolitanissa (kesäkuu 2011, 47) todetaan: ”Jos-
kus vauvan hankkimista siirretään yhä kauemmas tulevaisuuteen. Koskaan ei tunnu 
olevan oikea aika.” Toistaiseksi lapsettomat, 26-vuotiaat laulajat Avril Lavigne ja Kelly 
Osbourne vastaavat kysymyksiin perheestä ja lapsista viitaten implisiittisesti lasten mu-
kanaan tuomiin rajoihin: 
 
”Elän rakkaudelle, tavoittelen sitä. Haluan uudestaan naimisiin ja lapsia, sitten 
kun aika on oikea. Minulla on kuitenkin vielä paljon nähtävää ja koettavaa en-
nen perheen perustamista.” (Cosmopolitan maaliskuu 2011, 27.) 
 
Haluatko lapsia? ”Todellakin, mutta en vielä. Haluan saavuttaa urallani paljon 
sitä ennen.”(Cosmopolitan huhtikuu 2011, 29.) 
 
Juttujen asiantuntijahaastateltavat opastavat keskustelemaan heti suhteen alussa ”siitä, 
mitä kumpikin suhteelta haluaa”, ja keskusteluun tulisi sisällyttää lapset (Cosmopolitan 
kesäkuu 2011, 47; Olivia heinäkuu 2010, 124). Olivian kyselyssä 25–45-vuotiaista miehistä 
58 % haluaa lapsia, 21 % ei ja epävarmoja on samoin 21 %. Samanikäisistä naisista 63 % 
haluaa lapsia ja 19 % suhtautuu ajatukseen kielteisesti. Epävarmoja on 18 %. Lasten lu-
kumäärästä miehet ja naiset ovat samaa mieltä: kaksi lasta on toivottu määrä. (Olivia 
kesäkuu 2010, 36.) Cosmopolitanin (kesäkuu 2911, 47) mukaan ”yhdeksän prosenttia suo-
malaisista miehistä ei halua lapsia” ja ”lähes kolmannes ei osaa sanoa, tahtooko koskaan 
isäksi”.  
Lehtiteksteissä naiset eivät liitä lapsia ehdottamalla tavalla naisen elämään, mutta joi-
takin poikkeuksia on. Kahden uusperheen äidin haastattelussa kuvaillaan, kuinka 
kumppanin lapset ovat herättäneet heissä halun tulla biologisesti äidiksi tai ainakin voi-
mistaneet tätä halua. Naisia on vaivannut vuosikausien ajan ankara vauvakuume91. Olivi-
an haastattelemat Laura (30 vuotta) ja Jenita (29 vuotta) vastaavat kysymykseen ”Haluat-
ko omia lapsia?” seuraavasti: 
 
                                                     
91 Lapsien odottaminen on pitkä prosessi myös adoptoijalle. Johanna Tuliainen (42 vuotta) odotti 
kumpaakin lastaan kaksi ja puoli vuotta, molempia omissa prosesseissaan. Haastateltu tietää, että 
aika on itse asiassa lyhyt, nykyisin adoptiolapsen odotus voi viedä viisikin vuotta. (Olivia toukokuu 
2011, 147.) 
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Laura: Minulla ei ole koskaan ollut vauvakuumetta. Olen aina ajatellut, että ha-
luan lapsia ehkä joskus myöhemmin. Nyt ajatus omasta lapsesta on alkanut tun-
tua läheisemmältä kuin ennen.  
Jenita: Haluan jonain päivänä olla hyvä äiti, mitään muuta en toivokaan. Muu-
ten tunnen, etten ole naisena kokonainen. (Olivia tammikuu 2010, 89.) 
 
Trendin Auta, Elina! -palstalla neuvotaan kysyjää, joka puntaroi, ”mistä tietää, kannattaa-
ko hankkia lapsia vai ei”. Vastaajana on ”vastikään vauvavuoden” viettänyt Elina Tans-
kanen, joka aloittaa toteamalla, ”ettei lapsen hankkimisessa ole suoranaisesti mitään 
kannattavaa”. Hän tarkoittaa, että lapsi polttaa ”fyrkkaa kymmeniä tuhansia euroja”. 
Lisäksi omaa aikaa ei ole ja lapsesta on jatkuvasti huolissaan.  
 
Jos näistä kylmistä faktoista huolimatta munasarjoistasi kumpuava pieni ääni 
piipittää ”Kyllä! Haluan lisääntyä, maksoi mitä maksoi”, anna palaa. (Trendi 
huhtikuu 2011, 133.) 
 
Tilastotietoihin nojaten Cosmopolitan (syyskuu 2010, 101) kertoo, että ”yhä useammat 
saavat ensimmäisen lapsensa vasta yli 35-vuotiaina”.  Naisten mielikuvissa ja päiväunis-
sa lapset syntyvät varhemmin. 25-vuotias Ronjaksi nimetty nainen kertoo ajatelleensa, 
että juuri 25 on se ikävuosi, jolloin hänellä on lapsia (Cosmopolitan syyskuu 2010, 57).  
24-vuotias Marianna Zaikova kertoo haluavansa lapset ennen 30. syntymäpäiväänsä 
(Trendi huhtikuu 2010, 40). Näiden ikävuosien tienoille sijoittuu myös 23-vuotiaan muu-
sikon Lady Gagan haavekuva lapsista, kun hän kertoo haluavansa vauvoja 8–10 vuoden 
kuluttua (Elle helmikuu 2010, 47).  
Lasten saaminen voidaan sijoittaa muiden elämäntapahtumien joukkoon, ikään kuin 
luontevana osasena elämäntapahtumien ketjussa. Esittelin jo edellä muita lehtiaineistossa 
esiintyviä merkkipaaluja: häitä ja asuntoa. Lapset ovat yksi kohta tällaisissa luetteloissa. 
Nettideitin kautta toisensa tavanneita pareja esittelevässä jutussa kerrotaan Sanna Kettu-
sen (28 vuotta) ja Aarne Kortelaisen (32 vuotta) suhteen etenemisestä: 
 
He juhlistivat puolivuotispäiväänsä 18 kilometrin vaelluksella. - - Puolivälissä 
matkaa Aarne polvistui polulle ja kosi. Sannan ei tarvinnut kauan miettiä. Tal-
vella pari kilpailutti jo talopaketteja, ja lapsellekin annettiin lupa tulla. Iina-tyttö 
syntyi reilu vuosi sitten lähes valmiiseen kotiin, vanhempiensa lapsuusmaise-
miin. (Cosmopolitan lokakuu 2011, 45.) 
 
Lapset ovat biletyksen loppu ja vanhemmuus muuttaa ihmistä? Lehtiteksteissä lapset 
tarkoittavat bailaamisen loppua, ja yksinhuoltajan on lähes mahdotonta viettää runsaasti 
aikaa baareissa92 (ks. esimerkiksi Elle toukokuu 2010, 44; Olivia tammikuu 2011, 102; 
                                                     
92 Miesten loputtomalta näyttävä ”lapsuus” eli lapsellisuus voi herättää naisissa huolen siitä, havah-
tuvatko he aikuistumiseen edes lapsen myötä. Janttu Rosvall miettii kolumnissaan – toki hieman 
vitsaillen – olisiko hän lapsen myötä tuomittu viettämään loppuelämänsä ”sinappiruiskujen ja puk-
lujen parissa” ja tulisiko hän enää koskaan näkemään ”poikien saunailtoja ja täysikasvuisia ihmisiä”. 
(Cosmopolitan maaliskuu 2010, 55). Toisaalta 32-vuotias toimittaja Antti J. Peltonen vakuuttaa, ettei 
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Olivia maaliskuu 2011, 136). Se, miten lapset muuttavat syvemmällä tavalla ihmistä, ei 
ole lehtiteksteissä aivan yksiselitteistä. Tuoreen vanhemman arki muuttuu, mutta monet 
asiat voivat säilyä ennallaan – esimerkiksi äidin pukeutumistyyli, kuten tulen jäljempänä 
esittämään. Monet lapsen mukanaan tuomat muutokset ovat aivan arkipäiväisiä, mutta 
niiden kohtaaminen voi laukaista syviä pohdiskeluja omasta äitiydestä93. Pohdintoihin 
kytkeytyy vahvoja kokemuksia omasta onnistumisesta äitiydessä, sillä äitiyden ihanteet 
ja ideologia kertovat, mikä on ”oikea” tapa elää ja toteuttaa äitiyttä (Nätkin 1991, 12).  
Lapsen saaminen on lehtiteksteissä naiselle uusia näkökulmia avaava tilanne, jossa 
nainen oppii itsestään uutta tai huomaa asenteensa muuttuvan. 44-vuotiaan näyttelijä, 
työyhteisökouluttaja Niina Nurmisen lapset ovat 11- ja 17-vuotiaita. Hän sanoo haastatte-
lussaan lasten antaneen oikeat mittasuhteet minuudelle, uralle ja koko elämälle. (Elle 
helmikuu 2010, 63.) Entinen ja nykyinen malli, laulaja ja valokuvaaja Ninja Sarasalo (28 
vuotta) kertoo hyvin samanlaisesta opetuksesta: ”Tultuani äidiksi olen jättänyt kaikenlai-
sen hössötyksen vähemmälle. - - Taiton synnyttyä pääsin eroon kuolemanpelostani. En 
enää murehdi huomista.” (Elle joulukuu 2010, 77.) Entiseltä mallilta, tv-persoonaksi hen-
kilöjutussa tituleeratulta Saimi Hoyerilta (36 vuotta) on kyselty viime aikoina, mikä hä-
nestä tulee isona. Hoyer on vastannut kyselijöille, että hän on iso. ”Kasvun merkkejä” 
ovat perhe ja rauha: ”Teen juuri niitä asioita, joita haluan. Minulla on kaksi lasta ja aivan 
ihan mies, jotka ovat elämääni rauhan”, Saimi Hoyer kertoo. (Trendi kesäkuu 2010, 35.) 
Näyttelijä, muusikko Malla Malmivaara (28 vuotta) kokee lapsen saamisen rauhoittaneen 
häntä, ja äitiys toi ”mukanaan kärsivällisyyttä ja huumorintajua” (Trendi joulukuu 2011, 
36–37).  
Naiset myös kuvailevat, miten raskaus ja imetys muuttivat suhdetta omaan kehoon. 
Ninja Sarasalo (28 vuotta) oppi ”rakastamaan myös itseään ja vartaloaan” (Elle joulukuu 
2010, 76). Näyttelijä Natalie Portman (29 vuotta) lopetti ”jatkuvan itsensä tarkkailun” 
raskauden myötä. ”Nykyisin hän on armollinen itselleen”, jutussa kirjoitetaan. ”En enää 
katso peiliin kriittisin silmin. Olen tällainen ja sillä siisti”, Portmania lainataan. (Elle huh-
tikuu 2011, 57.) Kirjailija Rosa Meriläinen (33 vuotta) huomasi jotakin uutta omasta ke-
hostaan raskauden myötä. Hän selittää: ”Kehoni ei ollutkaan pään alla oleva vajavainen, 
kuriinpantava osa, vaan siinä oli viisautta: se osasi ruokkia lapsen.” (Olivia tammikuu 
2010, 24.) 
Vapaaehtoisesti lapseton Johanna Moisander (35 vuotta) kritisoi kaikkea tätä puhet-
ta:  
 
”Tiedän, että moni nainen saa lapsen ja perheen kautta syvän merkityksen ole-
massaololleen. Naistenlehtiä lukiessani usein mietin, hyväksytäänkö nainen vas-
ta äitinä. Lehdissä julkkisäidit toitottavat, että ’vasta nyt ymmärrän, mitä varten 
elän, ja kuinka tyhjää ja itsekästä elämäni oli ennen’. Ihan kuin lapsen syntymi-
                                                                                                                                   
hänen vauvattomuutensa johdu siitä, että hän pelkäsi lasten rajoittavan elämäänsä liikaa (Elle maa-
liskuu 2010, 150). 
93  Vanhemmuus mietityttää tietenkin myös isiä. Ellessä siteerataan 31-vuotiasta kahden lapsen 
isää: ”Elämä on muuttunut lasten myötä enemmän kuin oletin. Joku muu päättää ajankäytöstäsi ja 
menoistasi, mikä on suunnattoman rasittavaa. Myös jatkuva väsymys ja riittämättömyyden tunne 
kalvavat ajoittain.” (Elle maaliskuu 2010, 150.) 
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nen jalostaisi naista. Yhden naistenlehden tilauksen olen jo katkaissut sen liian 
ahtaan naiskuvan takia.” (Olivia tammikuu 2010, 91.) 
 
Konkreettisten asioiden kuten arjen rutiineiden ja vapaa-ajan vieton ohella vanhemmuus 
ulottuu luonnollisesti myös ”henkisemmälle” tasolle, ja samoin lapsettomuus on sekin 
monitasoinen asia. Lapsettomuuttaan käsittelevässä tekstissä kolumnisti Maria Veitola 
arvelee, että äidiksi tuleminen muuttaa naisen statusta ja vaikuttaa näin naisen tulkintaan 
omasta identiteetistään. 
 
Lapseton sinkkuystäväni on niitä harvoja, jotka aidosti jakavat kanssani lapset-
tomuudesta syntyvät tunteet. Sen, millaista on tuntea itsensä omien vanhempi-
ensa seurassa yksinäiseksi pikkutytöksi, kun omia lapsia ja äitiyden suomaa 
luontevaa aikuisen roolia ei ole. (Trendi marraskuu 2010, 26.) 
 
Veitola vastaa omaan pohdiskeluunsa: ”Onttoa.” Hän tunsi olevansa ”totaalinen weirdo”, 
kun hän huomasi juhlineensa 6-vuotiaan kummityttönsä syntymäpäivillä joka vuosi 
yksin, ilman kumppania, ilman lapsia. Kuuden vuoden aikana moni vieraista oli ehtinyt 
”pariutua ja lisääntyä” toisin kuin Veitola. (Trendi marraskuu 2010, 26.) Äitiys tekee 
naisesta tässä katkelmassa täysivaltaisen aikuisen, ja irrottaa naisen lapsen roolista itse-
näiseksi ihmiseksi. Lapsi antaa naiselle uuden statuksen. Kuten uusperheen Jenita edellä 
lausuu, hän tulisi kokonaiseksi vasta äitinä (Olivia tammikuu 2010, 89). Nätkin (1991) 
väittää, että naisen kyky tuottaa ja kasvattaa uutta elämää mielletään ”oikeaksi ja muut-
tumattomaksi naiseudeksi”, jota hän kutsuu naisen luonnoksi. Biologisesti erityisen nai-
sen luonto puhkeaa kukoistukseensa perheessä, sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla ja ihan-
teellisimmillaan avioliitossa. (Nätkin 1991, 12–14; ks. myös Kelhä 2005, 199, 214–215.) 94 
”Kaikki on jo saavutettu”. Jo haastatteluja tehdessäni kiinnitin huomiota kaikki on 
saavutettu -tyyppisiin ilmauksiin. Kun lapset, työ ja talo on saatu, ei olekaan mitään 
tavoiteltavaa. Lehtiaineistostakin paikansin muutamia katkelmia, joihin tämä ilmaus 
sopii. Kun Olivian pääkirjoituksessa toimituspäällikkö Mari Paalosalo-Jussinmäki kirjoit-
taa saavuttamistaan merkkipaaluista, tunnelma on haastatteluaineistosta tuttu. 
 
Se oli ihan tavallinen keskiviikko. Pötkötin sohvalla kuin norppa rantakivellä ja 
katsoin Kovaa lakia. Heräsin kun lopputekstit alkoivat. Sängyssä en enää saanut 
unta. Tuijotin kattoon ja annoin ajatusten harhailla, mikä oli tietysti paha virhe. 
Tajusin nimittäin eläväni unelmaelämää. Jotenkin olen tullut saavuttaneeksi 
kaikki unelmat, joita minulla kymmenen vuotta sitten oli. Olen löytänyt rakkau-
den, vaikka ajattelin, ettei minua voi rakastaa. Teen mielekästä työtä mahtavien 
ihmisten kanssa. Ystäväni pitävät minusta, vaikka tuntevat huonotkin puoleni. 
                                                     
94 Eräs lukija arvostelee Olivian toimitusta, ja hän piikikkäästi ”ymmärtää”, että lapset ovat maail-
massa kaikkein tärkeintä. Kipakka teksti kertoo, että lukija ei voi ymmärtää, miten lapset täyttävät 
vanhemman elämän ja ajatukset: ”Toivottavasti en enää näe Oliviassa lastenkasvatusjuttuja. Kyllä 
otti päähän. Lukisin jotain Kaksplussaa, jos ne kiinnostaisivat. Ymmärrän, että toimituksessa tulee 
jengiä äidiksi ja isäksi, ja sitten se on maailman tärkeintä. Hankkiutukaa alan lehtiin töihin, jos niistä 
asioista haluatte kirjoittaa.” (Olivia lokakuu 2011, 24.) 
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Olen opetellut sukeltamaan. Olin onnellinen ainakin viisi minuuttia. En keksinyt 
mitään. (Olivia elokuu 2010, 11.) 
 
Yksittäisetkin toteutuneet unelmat voivat tietyssä kontekstissa merkityksellistyä kaikki 
on jo saavutettu -puheen tyyppisiksi lausumiksi. 25-vuotias Susanna Ilo kertoo saavutta-
neensa molemmat unelmansa, oikeustieteen opinnot ja valokuvamallin työt. Sanavalinta 
viittaa siihen, että muita unelmia ei ollutkaan. (Cosmopolitan heinäkuu 2011, 63.) Paljon 
enemmän erilaisia asioita mainitsee missi ja malli Viivi Pumpanen (21 vuotta): 
 
”Minulla on ura, perhe, parisuhde ja terveys kunnossa. Olen saavuttanut elä-
mässä kaiken, mitä halusinkin. En vain tiennyt, että se tapahtuisi jo 21-
vuotiaana.” (Trendi heinäkuu 2010, 30.) 
 
Kun kaikki on tehtynä, seuraa hämmentynyt tunne. Mitä tavoitella? Kolumnisti Maria 
Veitola kertoo ystävästään, että hänellä ”on asiat oikeastaan liiankin mukavasti”. Mitä 
elämässä voisi enää tehdä, kun saavutuksiin sisältyvät:  
 
- - akateeminen tutkinto, oma menestyvä yritys, tyylihuonekaluilla sisustettu ja 
sisustuslehdessä esitelty asunto, ihana vaimo sekä kolme kaunista lasta. - - Tä-
hän idylliin päästiin, kun taiteilijaperheessä kasvanut lapsi päätti kapinoida lap-
suudenkotinsa boheemia mallia vastaan: hankkia kunnon työn, opiskella ja pe-
rustaa perheen nuorena. (Trendi  syyskuu 2010, 26.) 
 
Nuoruus. Käsittelen vielä rajanvetoja esittelevän alaluvun lopuksi aikuiseksi tulemista ja 
nuoruuden jäämistä taakse. Lehtitekstien nuoruusmuistoja kuvastavat hyvin Cosmopoli-
tanin Riie ja Anna -kolumnin sanat: kaikki oli sallittua ja mitä tahansa saattoi tapahtua. 
Kuvitteelliset hahmot muistelevat kolumnin pikaviesteissään ”huoletonta opiskelijaelä-
mää”, jolloin oli aikaa ”spontaaneille siidereille” ja bileissä ja muutenkin elämässä ”kaik-
ki oli sallittua”. Nykyisin irrottelu ei enää suju, eikä ”työpaikalle ei huvita mennä krapu-
lassa eikä edes väsyneenä”, sillä ”joka päivä pitäisi olla jotenkin tehokas”. (Cosmopolitan 
marraskuu 2010, 121.) 
Janttu Rosvallin kolumnissa eletään aikuisuutta lähiössä: nuoruus on menetetty ja ti-
lalle ovat tulleet illallisvieraat, pihan kolaaminen, kunnon työ, teatterissa käyminen ja 
muut keskiluokkaiselta kuulostavat tekemiset. Illallisvieraiden kanssa voi purkaa sydän-
tään myös juhlimisesta: kaupungin diskoissa ja kapakoissa ei enää käydä, sillä melu 
sattuu korviin, eikä siellä voi jutella. (Cosmopolitan joulukuu 2010, 71.) Juhliminen kyt-
keytyy nuoruuteen, mutta aina bilettäminen ja menevä elämäntyyli eivät lopu ikävuosien 
kertyessä. Eritoten miesten kohdalla juhlinnan jatkuminen voidaan pyrkiä selittämään 
sillä, etteivät miehet aikuistu lainkaan.  
Mies ei kasva aikuiseksi. Juhliminen, haluttomuus vakiintua tai asettua aloilleen lii-
tetään naisille suunnatuissa lehtiteksteissä usein miesten lapsellisuuteen. Nainenkin voi 
haluta jatkaa bilettämistä, mutta kyse ei ole avuttomasta lapsellisuudesta vaan menevästä 
hauskanpidosta kaverien kanssa. (Ks. esimerkiksi Cosmopolitan kesäkuu 2011, 53; Trendi 
helmikuu 2011, 32; Trendi tammikuu 2011, 37). Epäaikuinen on myös mammanpoika, 
  271 
 
joka on kyvytön huolehtimaan itsestään ja asioistaan saati pyykeistään. Hän elää äitinsä, 
tyttöystävänsä tai vaimonsa tukemana ja turvaamana helppoa elämäänsä (Cosmopolitan 
kesäkuu 2011, 51; Cosmopolitan marraskuu 2011, 49).95  
Cosmopolitan (tammikuu 2010) kertoo, että miesten ja myös naisten halu välttää ai-
kuistumista on yleinen ilmiö:  
 
Nykyisin vakiintuminen on monelle nelikymppisellekin kauhistuttava ajatus. 
Useimmat miehet (ja toki myös naiset) haluavat pitkittää nuoruuttaan bailaamal-
la, opiskelemalla ja matkustelemalla. Pelottavan suuri osa keski-ikää lähestyvistä 
turjakkeista julistaa ylpeänä olevansa henkisesti vielä kaksikymppisen tasolla. 
(Cosmopolitan tammikuu 2010, 33.) 
 
Samasta ilmiöstä puhuvat lehtiteksteissä tähdet ja asiantuntijat, muun muassa seksuaali- 
ja parisuhdeterapeutti Teija-Liisa Ranta, jonka mukaan ”henkinen teini-ikä jatkuu yhä 
pidempään”(Cosmopolitan marraskuu 2011, 49).  
Aikuiseksi kasvamista ei jutuissa määritellä mitenkään eksplisiittisesti. Kasvaessaan 
aikuiseksi ihminen muuttuu jollakin tapaa. Sanaparia käytetään joskus myös kuvaamaan 
lähinnä ikävuosien kertymistä, mutta tällöinkin muutos on lausuman tulkinnassa läsnä. 
Esimerkiksi muusikko Kelly Osbournen tarina aikuistumisesta linkittyy vahvasti muu-
tokseen (Cosmopolitan huhtikuu 2011). Hänen kirjoitetaan kasvaneen vihdoin aikuiseksi, 
ja jutussa mainitaan, että tämä on tapahtunut kuluneen vuoden aikana. Keskeisin seikka, 
mitä haastattelussa käsitellään, on 26-vuotiaan Osbournen merkittävä laihtuminen, yli 20 
kilogramman painonpudotus. Laihtuminen liittyy aiemmin tapahtuneeseen käänteeseen, 
huumeista luopumiseen. ”Korvasin päihteet ruualla”, Kelly Osbourne kertoo. Muutokse-
na mainitaan myös lisääntynyt itsevarmuus, vaikka hän edelleen kokee olevansa melko 
epävarma. Huomiota saa myös ero poikaystävästä. Osbournelta kysytään, onko muo-
donmuutoksessa kyse vain ulkonäöstä. Osbourne vastaa sen liittyvän enemmän aikuis-
tumiseen. Tämän jälkeen hän kertoo olevansa vasta 26-vuotias. ”Olen oppinut vanhetes-
sani, minkälaisena tunnen oloni mukavaksi.” Aikuistuminen on siis jonkinlaista itsensä 
löytämistä. 
Aikuiseksi on kasvanut myös malli ja tv-persoonaksi jutussa nimetty Saimi Hoyer 
(Trendi kesäkuu 2010). Käsittelen tätä juttua tarkemmin, sillä jutussa seurataan Saimi 
Hoyerin, 36 vuotta, läpikäymää aikuistumisprosessia melko yksityiskohtaisesti.  
Saimin aika -juttu on henkilöjuttu, joka valottaa 36-vuotiaan Saimi Hoyerin persoonaa. 
Hoyer asettuu tekstissä vakavasti otettavaksi esimerkiksi aikuisesta. Hänestä kirjoitetaan 
sukunimellä tai koko nimellä, ei läheisesti ”Saimina”. Lisäsävynsä auktoriteettiasemaan 
antaa Hoyerin toimiminen malliohjelman tuomarina ja jutussa toistuva käsitys siitä, että 
Hoyer on ”suorasuu”. (Trendi kesäkuu 2010, 30–35.) Jutussa esitellään ”neiti suorasuun” 
toista puolta, Saimi Hoyeria, joka ei ole koskaan ollutkaan oikeasti kovis. Aikuistuminen-
                                                     
95 Ministeri Paavo Arhinmäen haastattelussa pohditaan, onko hän tyypillinen kolmekymppinen mies 
ja sukupolvensa edustaja. Arhinmäki väittää, että huolimatta aikuisen roolin väljentymisestä miehet 
kantavat vastuuta: ”Ei hauskojen juttujen harrastaminen tarkoita, etten ottaisi vastuuta itsestäni ja 
muista.” Hän luettelee, mitä kaikkea miehet tekevät: maksavat asuntolainansa, hoitavat lapsia ja 
kotia sekä käyvät töissä. (Olivia lokakuu 2011, 42.) 
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sana ei toistu tekstissä, vaan lukijan odotetaan ymmärtävän käsiteltävien asioiden kerto-
van aikuistumisesta. Vasta jutun viimeisessä lauseessa todetaan: ”Aikuistuminen kuulos-
taa oikeastaan aika ihanalta.” Ingressissä kirjoitetaan:  
 
Irokeesitukkaisesta kummajaisesta kasvoi karismaattinen tv-persoona. Saimi 
Hoyerin kohtalo odottaa meitä kaikkia. Sitä kutsutaan aikuistumiseksi [kursivoin-
ti alkuperäinen, EL]. (Trendi kesäkuu 2010, 30.) 
 
Hoyer esitetään kasvaneena ja kehittyneenä ihmisenä, joka ei ole enää ”se kummajainen”. 
Meitä kaikkia ei voi odottaa tv-persoonaksi muuttuminen, joten teksti tarkoittanee, että 
me kaikki käymme läpi samantyyppisen kehityskulun. Mitä tarkoittaa muuttua kumma-
jaisesta karismaattiseksi? Jutun perusteella irokeesikampaus liittyi aikaan, jolloin Saimi 
Hoyer (tuolloin Nousiainen) oli luopunut siilitukasta ja aloittanut jo mallin työt. Irokeesin 
tarkoitus oli tehdä mallista ”tunnistettava tyyppi”. Hän menestyi, ja muoti vei hänet 
mukanaan. Tästä alkaa myös ingressin vihjaama tapahtumien ketju, joka on tekstin mu-
kaan aikuistumista. Siihen liittyy ainakin henkistä kehittymistä. 
 
Ja kärsivällisyyttä tuli, kun kaikki ei tullutkaan heti. ”Jos jotain asiaa haluaa lii-
kaa, se juoksee karkuun. Kunpa olisin oppinut jo vähän nuorempana odotta-
maan välillä hiljaa. Luonteeni oli silloin sellainen, että kaikki tänne heti nyt.” 
(Trendi kesäkuu 2010, 33.) 
 
Jossakin vaiheessa nuori malli ”yhä useammin mietti, että Saimi hei, mitäs tämän jäl-
keen?” ja alkoi tuntea kaipuuta johonkin pysyvään. ”Aloin kulkea sitä kohti, että jonain 
päivänä minulla olisi perhe”, Saimi Hoyer kertoo. Jutun kuvaamassa kertomuksessa ei 
kuitenkaan siirrytä heti seesteiseen perhe-elämään, vaan ensin muistellaan ”friikin suo-
raansanojan roolin” rakentamista. Loppupuolella todetaan, että Saimi Hoyerilta on kysel-
ty viime aikoina, mikä hänestä tulee isona. Hoyer on vastannut kyselijöille, että hän on 
iso. ”Teen juuri niitä asioita, joita haluan. Minulla on kaksi lasta ja aivan ihana mies, jotka 
ovat tuoneet elämääni rauhan”, Saimi Hoyer kertoo.  
”Kasvun merkkejä on kyllä muitakin”, jutussa todetaan ja kerrotaan, että vielä äsket-
täin (Suomen huippumalli haussa -tv-ohjelman edeltävällä kaudella) Saimi Hoyer esiintyi 
”raflaavissa stailauksissa”.  Nyt tilanne on toinen.  
 
Nyt kun olen rauhoittunut, minusta on tullut äiti esiin, ja olen siirtynyt klassi-
sempaan tyyliin. Koen vihdoin, etten enää olekaan se kummajainen. (Trendi ke-
säkuu 2010, 35.) 
 
Äitiys ja siihen liittyvä klassinen tyyli ovat indikaattoreita aikuistumisesta96. ja Aikuistu-
miseen liittyy myös itsensä päästäminen valloilleen ja itsekritiikin höllentyminen. Lop-
                                                     
96 Elle kertoo ”tyylitaiturien” kolmikosta, äidistä ja kahdesta tyttärestä, ja juttu alleviivaa rajojen 
rikkomista ja muottien murtamista. Jutussa kerrotaan, kuinka näyttelijä-muusikko Charlotte Gains-
bourgin esiintyminen 8. raskauskuukaudella läpinäkyvässä asussa punaisella matolla herätti pahek-
suntaa. Teko kertoi riskinotosta, ja sitä selitetään tähden taustalla. Hän on ihmisoikeusaktivisti, 
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pupäätelmissään hän analysoi: ”Ehkä itsetuntoni riittää vasta nyt siihen, että pärjään 
ilman sitä kaikkea rekvisiittaa”. Tämän sitaatin jälkeen seuraa aiemmin mainitsemani 
lausahdus: ”aikuistuminen kuulostaa oikeastaan aika ihanalta”. 
Kuten Kelly Osbourne -henkilöjutussa, myös Saimin aika –jutussa aikuistuminen on it-
sensä löytämistä. ”Enköhän minä jo riitä tällaisena”, Saimi Hoyer tuumii uudesta, vä-
hemmän näyttävästä tyylistään. Tämä on tulkintani mukaan oman itsensä valloilleen 
päästämistä, sillä Hoyeria haastatellut toimittaja Hanna Tohtua arvioi: 
  
Valloilleen päästäminen ei kai kuitenkaan enää tarkoita irokeesia tai muuta pro-
vokatiivista irtiottoa. Nytkin Saimi Hoyer muistuttaa - - lähinnä muodikasta ja 
modernia glamour-rouvaa. (Trendi kesäkuu 2010, 35.) 
 
Oman itsensä valloilleen päästäminen on rooleista luopumista, aitoutta ja uskoa siihen, 
että riittää sellaisenaan. Aikuisen usko itseen on kuitenkin erilaista kuin nuoruuden roh-
keus, joka voi lähennellä hullunrohkeutta. Toisaalta aikuiseltakin vaaditaan toisinaan 
tällaista rohkeutta, kuten jäljempänä irtiottoja käsiteltäessä käy ilmi. 
Äitiys ei muuta tyyliä. Äidiksi tuleminen ei vähennä ainakaan rohkeutta ottaa kan-
taa. Trendi juhlisti 21-vuotista taivaltaan julkaisemalla luettelon 21 suomalaisesta naisesta, 
”joita on syytä ihailla”. Tälle listalle pääsivät PMMP-yhtyeen Paula Vesala (28 vuotta) ja 
Mira Luoti (32 vuotta). Heidän ansioikseen todettiin muun muassa ”raikkaan anarkisti-
nen asenne”. He ”eivät ole antaneet äitiyden painaa heitä mammamuottiin” ja heidän 
kerrotaan uskaltavan ottaa esille yhteiskunnallisia aiheita sanoituksissaan. PMMP:n mai-
nitaan myös olevan aktiivisesti mukana lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä. (Trendi 
marraskuu 2010, 36.)  
Muusikko Miaa esitellään Trendin Tyylievoluutio-palstalla. PMMP:tä ja M.I.A.:aa yh-
distävät musiikki ja yhteiskunnallisten kysymysten käsittely sekä se, ettei äitiys saanut 
naisia muuttumaan kantaaottavuuden osalta. Vuoden 2009 kuvassa Mia on viimeisillään 
raskaana. Trendin mukaan hän silti pesi asenteellaan tunnetut rap-muusikot yhteisesiin-
tymisessä. Vuoden 2010 tyyliä esittelevän kuvan alla todetaan: ”Äidiksi tuleminen ei 
Miaa pehmentänyt.” Tätä väitettä tuetaan kertomalla, että hänen uusi musiikkivideonsa 
joutui esityskieltoon useilla tv-kanavilla väkivaltaisuuden vuoksi. Musiikkivideo ”ottaa 
kantaa muun muassa etnisiin puhdistuksiin” – Mia ei siis lakannut ottamasta rajusti 
kantaa, vaikka hän tuli äidiksi. (Trendi elokuu 2010, 99.)  
Yksilöhaastattelussaan Meri pohti, että hänessä elää vielä kipinä, hän tahtoo vaikuttaa 
asioihin ja toimii siksi järjestöissä. Helmi mietti samaan tapaan, että hän uskoo muutok-
seen ja on tämän vuoksi jotain muuta(kin) kuin aikuinen. Rinnakkain luettuina kahden 
erilaisen aineiston katkelmat kertovat, että mammamuottiin asettuminen, lannistuminen 
ja luovuttaminen ovat vastakohtia muun muassa halulle vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja 
ilmaista itseään. Raikas asenne kertoo, ettei nainen ole pakottanut itseään tiettyyn kaa-
vaan tai huomaamattaan soljahtanut aikuisen ahtaaseen lokeroon.  
                                                                                                                                   
näyttelijä-laulaja Jane Birkinin tytär. Birkin tunnetaan omintakeisesta tyylistään ja erikoisesta tavas-
taan käyttää huippumuotia: hän saattaa esimerkiksi liimata laukkuihinsa tarroja ja mukiloida niitä 
käytetyn näköisiksi. Birkinin toinen tytär Lou Doillon on sitä mieltä, että hänen äitinsä ei kasvanut 
koskaan aikuiseksi. (Elle heinäkuu 2011, 34–37.) 
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6.1.3 Aikuisuuden konkreettiset merkit 
Aikuisen konkreettisesta olemuksesta ja hänen omaamistaan esineistä ja asioista on ollut 
mainintoja jo aiemmin esittämissäni sitaateissa ja tulkinnoissa, joissa käsitellään aikui-
suuden merkkipaaluja. Esimerkiksi vaatteet, auto ja asunto fyysisinä asioina ovat tulleet 
mainituiksi edellä. Olen sijoittanut aikuisuuden konkreettisiksi merkeiksi nimeämälleni ker-
rostumalle sellaisia teemoja sisältävät aineistokatkelmat, jotka käsittelevät jotakin kou-
riintuntuvaa (ks. taulukko 12 sekä liite 6).  
 






aikuisuuden merkit: aikuis-look 
aikuisuuden merkit: ulkoiset merkit  
Ikä ikä: uskaltaa pukeutua eri tavalla kuin nuorena 
Aikuisuuden merkkipaalut merkkipaalut: oman kodin sisustaminen 
Kuluttaminen 
kuluttaminen: näyttävät juhlat, täydelliset häät, bridezilla-
kokemukset  
kuluttaminen: rahanmeno  
kuluttaminen: shoppailu stressin poistona, palkintona  
kuluttaminen: yksilöllisyys  
kuluttaminen: harhahankinnat  
kuluttaminen: pihiys  
kuluttaminen: hankintojen esittely  
kuluttaminen: ostoriippuvuus  
kuluttaminen: häät, juhlat  
kuluttaminen: "ei" lasten liioille lelu- ym. toiveille  
Raha 
raha: rahahuolet,  
raha: omat rahat, taloudellinen riippumattomuus  
Lapset 
lapset: biologinen kello  
lapset: äitipukeutuminen  
Sukupuoli 
sukupuoli: kuukautiset, hormonit, pms, vaihdevuodet  
sukupuoli: shoppailu  
 
 
Kuten taulukosta ilmenee, tarkoitan aikuisuuden merkeillä aikuisen itsensä ja hänen 
kotinsa ulkoista olemusta, tiettyjä hankintoja ja kehon muutoksia. Aikuisen esineet oste-
taan, joten käsittelen tässä alaluvussa myös kuluttamista ja rahaa. Vaikka kysymys on 
konkreettisista asioista, olen kiinnostunut niistä kulttuurisista merkityksistä, mitä ostok-
siin liittyy: kuluttaminen on tässä merkkien ostamista, ei esineiden ostamista (ks. esimer-
kiksi Usher, Bryant & Johnston 2005, 15).  
Omat rahat indikoivat riippumattomuutta nuorelle aikuiselle. Usein vanhemmat ovat 
kuitenkin turvana taustalla, ja he saattavat auttaa lastaan myös taloudellisesti, vaikka hän 
olisikin muuttanut omilleen. Tästäkin huolimatta tunne siitä, että pyörittää omaa talout-
taan, vahvistaa kokemusta lapsuudenkodista irtautumisesta: oma koti on vanhemmista 
irrallinen yksikkö. Cosmopolitanin (helmikuu 2011) raha-aiheiseen juttuun haastateltu 22-
vuotias videotoimittaja Jessica Räisänen asuu vielä vanhempiensa luona, mutta hän on 
”säästänyt kaikki ylimääräiset rahat lapsuuden lahjarahoista lähtien”. Räisänen miettii, 
että hän haluaisi jatkaa säästämistä muutettuaan omilleen, muttei ”kuitenkaan kituut-
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taa.” Hän pohtii, miten rahat riittävät sitten, kun hän muuttaa omaan asuntoon, on tehtä-
vä hankintoja ja ”laskut alkavat putoilla omasta postiluukusta.” (Cosmopolitan 2011, 55.) 
Oman rahan hankkiminen voi olla hyvin positiivinen kokemus, mistä kertoo se, että 
ensimmäinen palkka ”mainittiin monta kertaa” Olivian onnellisuus-aiheisessa jutussa 
elämän onnellisimpana hetkenä (Olivia joulukuu 2010, 47). Joskus taloudellinen irtautu-
minen tapahtuu kuitenkin tavalla tai toisella väärin. 37-vuotias Riikka muistelee 15-
vuotiaana tekemäänsä käyntiä työvoimatoimistoon. Riikan lapsuusmuistot koostuvat 
suurelta osin väkivallasta ja alkoholistivanhempien riitojen selvittelystä. 
 
Lähdin kotoa 15-vuotiaana, samana päivänä kun sain peruskoulun päättötodis-
tuksen. Kun menin työvoimatoimistoon hakemaan töitä, virkailija soitti isälleni 
ja kysyi, eikö minun paikkani olisi vielä kotona. Isä vastasi, että minun on jo aika 
elättää itseni. Hän oli laskenut, paljonko elättämiseni oli maksanut, ja halusi mi-
nun maksavan jotain takaisin. Hän tarvitsi rahaa viinaan. (Olivia kesäkuu 2010, 
155.) 
 
Aivan erilainen sävy on Mirella Koulliaksen (28 vuotta) muistossa: ”Olen aloittanut mal-
lintyöt 15-vuotiaana ja tottunut aina tienaamaan omat rahani”, hän kertoo haastattelussa. 
Jutussa esitellään ”lätkävaimoja”, joilla on omat uransa ja työnsä. Omat rahat – palkkatu-
lot – kertovat siitä, että naiset eivät ole vain puolisoita, ”perinnerouvia”. ”Olen nuoresta 
asti tehnyt töitä, ja minulle on aina ollut erittäin tärkeää, että on omat tulot ja oma työ”, 
sanoo 29-vuotias Vilma Bergenheim. Haastatellut naiset eivät tee työtä rahan vuoksi, sillä 
heidän puolisonsa ovat tienanneet ”kiekkomiljoonansa”. Jutun mukaan Vilma Bergen-
heimin työnteossa on kyse siitä, että ”on jotain omaa eikä kaikki ole vain miehen elä-
mää”. (Trendi lokakuu 2011, 34.)  
Aikuis-look. Aikuisuuteen astuminen ilmenee naisen olemuksesta. Edellä käsitellys-
sä Saimin aika -jutussa (Trendi kesäkuu 2010) selostetaan, kuinka Saimi Hoyerin kasvu 
nuoresta naisesta äidiksi ja aikuiseksi näkyy myös ulkoisesti, esimerkiksi pukeutumises-
sa. Kärsimättömästä, omituisia kampauksia ja asuja kantaneesta naisesta kasvoi rauhoit-
tunut glamour-rouva. Elle (syyskuu 2011, 92) käyttää aikuislookista hyvin samanlaisia 
sanoja: ”levollinen ja itsevarmuutta huokuva aikuinen tyyli”. Aikuislookin omaksuminen 
on asia, josta kirjoitetaan Saimin aika -jutun tyyliin hieman vakavamminkin, mutta myös 
vitsaillaan. Muusikkona, näyttelijänä ja mallina tunnettu Courtney Love oli onnistuttu 
valokuvaamaan huivi- ja silmälasipäisenä, ja Cosmopolitanin (lokakuu 2010) julkaistessa 
kuvan ”Kuukauden kuvana” Loven olemuksesta pilailtiin:   
 
”Aikuinen nainen” Mummohuivi, läppäri kainalossa ja vakavasti otettavat kak-
kulat. Courtney Love on näköjään vihdoin kasvamassa aikuiseksi. (Cosmopoli-
tan lokakuu 2010, 16.) 
 
Silmälasit kuuluvat aikuisen lookiin myös Olivian (lokakuu 2010, 143) Gallup-palstalla 
lasejaan kommentoivan Sanna Saarikiven (32 vuotta) mukaan: ”Rillit ovat minulle aikui-
suuden symboli. Panin viisi vuotta vastaan, mutta kun tulin äidiksi, alistuin kohtalooni ja 
nyt pidän laseja koko ajan.” Aikuisuudesta voi kertoa myös vyölaukku (Trendi huhtikuu 
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2010, 74) tai kaula-aukko, joka ei ole enää avara kuten ”noloon teiniaikaan” (Trendi huh-
tikuu 2010, 52). Teinivuosien tyylilleen naureskelee myös laulaja Avril Lavigne (26 vuot-
ta). Cosmopolitanin haastattelussa hän kertoo olleensa ”pikku kovis” ja pukeutuneensa 
muun muassa suuriin housuihin ja solmioihin. Nykyisin hän uskaltaa sitoa hiuksensa 
poninhännälle, käyttää korkokenkiä ja iltapukuja. (Cosmopolitan maaliskuu 2011, 27.) 
Tekstiin on valittu maininta uskaltamisesta. Ikävuosia kartuttanut nainen on tässä mie-
lessä henkisesti kasvanut, mistä kertoo löytynyt rohkeus pukeutumisen saralla97. 33-
vuotias näyttelijä Liv Tyler (Elle 2011) pitää aikuisemman tyylin omaksumista aivan 
normaalina asiana.  
 
Kauneutta ja muotia rakastava Liv kertoo tietävänsä tarkalleen, millaiset vaat-
teet sopivat hänen vartalolleen. Hän uskoo, että eniten hänen tyyliinsä on vai-
kuttanut vuosien karttuminen. ”Hippimäinen kukkakuosi- ja tossutyylini on 
muttunut paljon aikuisemmanksi – aivan kuten elämätapanikin. Ei kai se mi-
kään ihme ole.” Liv pitää varsinkin huippumuotitalojen luomuksista, jotka sopi-
vat hänen nykyiseen, eleganttiin tyyliisä. (Elle helmikuu 2011, 45.) 
 
Aikuista tyyliä voi myös vältellä, mistä saattaa kieliä nuoruuden tyylistä kiinnipitäminen. 
Eräs Trendin lukija pyytää apua ”Trendin tyyliguru” Milla Muurimäeltä: ”En haluaisi 
jatkaa tennarilookissa, mutta tuntuu, että vain ne näyttävät hyviltä [leveälahkeisten fark-
kujen kanssa, EL+.” Muurimäki napauttaa vastauksessaan: ”Arvaanko oikein, että fark-
kusi ovat oikeasti bootcutit, sinulla on hiukset ponnarilla ja päällä jokin kiva printti-t-
paita? Kyseessä on suomalaisten naisten ”nuorekas” asukokonaisuus, jossa jatketaan 
opiskelijalookia, vaikka valmistumisesta on jo vuosia.” (Trendi maaliskuu 2010, 121.)  
Aikuinen panostaa lehtitekstien perusteella esimerkiksi materiaalien laadukkuuteen; 
asu on huoliteltu. ”Trendin yleisnero Elina Tanskanen” opastaa kysymys-
vastauspalstallaan kysyjää aikuisen tyylin luomisessa. Kysyjä kertoo, että hänellä ”oli 
teininä fiksaatio - - rock-pukeutumiseen. Nyt haluaisin muuttaa tyyliäni huolitellummak-
si ja aikuismaisemmaksi, mutta en tiedä, mistä aloittaa. En osaa edes ostaa täydellistä 
kauluspaitaa.” Vastaus alkaa kysymyksellä, jolla Tanskanen haluaa herättää lukijan miet-
timään toiveen olemusta. Onko kyse sisäisestä halusta vai ulkoa tulevista paineista? Sit-
ten siirrytään vaatteiden laatuun: 
 
Haluatko oikeasti pukeutua kauluspaitaan, vai tuntuuko sinusta, että sinun pi-
täisi? Älä turhaan nitistä rakkauttasi rocktyyliin, sillä teiniaikaisen pukeutu-
misesi isoin ongelma oli todennäköisesti se, että käyttämäsi rytkyt eivät olleet 
materiaaleiltaan ja leikkauksiltaan laadukkaimmasta päästä. Jos muutat tyylisi 
hajuttoman aikuismaiseksi vain siksi, että se kuuluu ikään kuin asiaan, saatat 
muutaman vuoden päästä olla näreissäsi peilikuvallesi. Aloita tyylisi fiksaami-
nen etsimällä inspiroivia tyyli-ikoneita ja suunnittelijoita ja panostamalla vaat-
                                                     
97 Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta, sillä yleensä aikuislook mielletään päinvastoin massaan katoami-
seksi, huomiota herättämättömäksi tyyliksi. Esimerkiksi haastatteluaineistossa naiset kertovat työ-
elämälookista tiettyihin konventioihin sopivana pukeutumisena. Kenties tässä on kyseessä siirtymä 
omaan tyyliin, pois ”pakottavasta” nuorisotyylistä. 
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teiden laatuun – aikuisuus ei onneksi tarkoita rocksärmästä luopumista. (Trendi 
joulukuu 2011, 128.) 
 
Aikuinen saattaa asettaa mukavuuden tärkeäksi kriteeriksi vaateostoksilla ja tällöin lop-
putulos voi olla muuta kuin elegantti. Oliviassa (syyskuu 2011) pidetään kuitenkin toivoa 
yllä. Tyylikkyyden ja muodikkuuden ei tarvitse päättyä ”mummolookin” omaksumiseen. 
Pullatyttö-otsake takkia esittävän kuvan yllä voi kuitenkin johdattaa ajatukset hieman 
toiseen suuntaan kuin lupauksenomainen teksti sen rinnalla:  
 
Jokainen kokee sen matkalla aikuisuuteen. Sen hetken, jolloin talven purevuus 
kyllästyttää niin paljon, että käytännöllisyys sujahtaa takkikriteerilistan ykkö-
seksi. Onneksi maailma on takkeja täynnä. Lämpimyys ei ole tyylin vastakohta, 
kunhan muistaa, että etsivä löytää. (Olivia syyskuu 2011, 99.) 
 
Äitipukeutuminen. Latteimmillaan aikuisen naisen tyyli on silloin, kun hän alkaa pu-
keutua ”mammatyyliin”. Äitipukeutumiseksi nimitän sitä tyyliä, jonka jotkut äidit lehti-
tekstien mukaan omaksuvat. Trendin kysymys-vastauspalstalla ravistellaan koko ajatusta 
tyylin muutoksesta. Lukija kysyy, millaisen peruspuvuston avulla hän pelastaisi tyylinsä, 
vaikka äitinä kärsii aikapulasta. Hän ei halua näyttää siltä, että tulee suoraan hiekkalaati-
kon reunalta. Vastaus alkaa lähinnä tyrmistystä henkivillä virkkeillä, mutta sitten seu-
raavat tyyliguru Milla Muurimäen vinkit. Hän ehdottaa ”mukavaa” neuletta ja viittaa 
äidin joutuvan toisinaan myös säiden armoille: 
 
Kuinka pienen lapsen äiti eroaa muista naisista? Jos sinulla oli oma, persoonalli-
nen tyyli ennen lapsensaantia, säilytä se, hyvä nainen! Pukeutuminen vie saman 
ajan, oli kyseessä sitten kulahtanut verkka-asu tai farkut ja mukava neule. Sade-
päivien varalle kannattaa hankkia tyylikkäät kumisaappaat ja vettähylkivä 
trenssi. (Trendi syyskuu 2010, 112.) 
 
Pienten lasten äidin otaksutaan suosivan helppoa pukeutumista, esimerkiksi matalia 
kenkiä ja huolettomia materiaaleja, ja hänen meikkinsä ja asustuksensa saattavat kaivata 
päivittämistä, kun paluu työelämään on ajankohtaista.  Äitipukeutumista luonnehtii 
tiiviisti näyttelijä Sarah Jessica Parker vertaillen itseään ja roolihahmoaan Carrieta, joka 
tunnetaan muotiluomusten kantajana: ”Tärkeintä on hyvä olo. Oikeassa elämässä olen 
äiti ja pukeudun käytännöllisemmin kuin Carrie.” Sitaatin viereen on taitettu kuva, jossa 
Parker esiintyy toppaliivissä ja pipossa vauvaa pidellen. Käytännöllisyys toistuu myös 
toisen kuvan kuvatekstissä, jossa Parker, hänen puolisonsa ja lapsensa ”ovat pukeutuneet 
käytännöllisesti kaupunkiretkelle”. (Elle huhtikuu 2010, 50.)  
Samaa sävyä henkii maininta siitä, kuinka 29-vuotias malli Natalia Vodjanova, ”kol-
men lapsen äiti”, pukeutuu arkena ”mutkattomasti farkkuihin”(Elle elokuu 2011, 40). 
Näyttelijä Reese Witherspoon (35 vuotta) kertoo haastattelussaan, miten tähden ja äidin 
asut vaihtuvat: 
 
Punaisella matolla filmitähdet sädehtivät kilpaa ylellisten juhlapukujen ja jaloki-
vien kanssa, mutta Kalifornian arjessa pukeudutaan huolettomasti denimiin, 
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raikkaisiin väreihin ja urheilullisiin vapaa-ajan vaatteisiin. Hakiessaan lapsia 
koulusta tai rentoutuessaan kotona Reese arvostaa mukavia vaatteita. Vapaa-
ajalla hän käyttää yleensä farkkuja. ”Pukeudun kuten muutkin työssä käyvät äi-
dit, tosin usein vaihdan vaatteita autossa matkalla tilaisuudesta toiseen!” (Elle 
syyskuu 2011, 85.) 
 
Alan ammattilainen, vaatesuunnittelija Hanna Sarén (45 vuotta), teki kiinnostavia ha-
vaintoja sekä äitipukeutumisesta että omasta tyylistään äitiytensä myötä. Hän kertoo 
tyylikkäitä äiti-lapsipareja esittelevässä jutussa ostaneensa äitiysvaatteita odottaessaan 
tytärtään. Asut jäivät kuitenkin käyttämättä. ”Näytin niissä teltalta enkä tuntenut oloani 
kotoisaksi. Huomasin tuolloin, että vaatteet ovat tärkeä osa identiteettiäni.” Sarén ratkaisi 
ongelman suunnittelemalla itse äitiysasunsa ja ompelijat toteuttivat hänen suunnitelman-
sa. Sarén ei kyseenalaista sinällään äitipukeutumisen ideaa, mutta hän tuntuu kummaste-
levan telttamaista mammatyyliä. (Elle toukokuu 2010, 42–45.) 
Muotisuunnittelija Filippa Knutssonin (44 vuotta) mielessä liikkuvia ajatuksia kuvail-
taessa mainitaan taas helppous ja viitataan käytännöllisyyteen, tässä joustavilla kankailla 
ja pitävillä pohjilla: 
 
Kun Filippa suunnittelee, hänen mielessään on nainen, jonka toisessa kädessä 
rimpuilee leikki-ikäinen lapsi ja toisessa roikkuu ruokakaupan kassi. Mallistot 
tarjoavat joustavia materiaaleja, helppoja leikkauksia ja kenkiä, joissa on pitävät 
kumipohjat. (Elle Accessories syksy 2010, 52.)  
 
Sinänsä hyvin pinnalliselta vaikuttavat lausumat pukeutumisesta kätkevät sisäänsä va-
kavampaa pohdintaa äidin ajatuksista uudessa roolissaan. Omasta tyylistään luopuma-
ton äiti pitää kiinni paitsi omasta ulkoisesta olemuksestaan, myös siitä, kuka ja millainen 
hän kokee olevansa. Kun äidiksi tulemisen henkiset kokemukset heijastuvat pukeutumi-
seen, muutokset esitetään osana myönteistä kasvua. Esimerkiksi kitaristi-kotiäiti Piia 
Jalkanen (31 vuotta) vaihtoi tyyliä äitiyden myötä, mutta telttoihin ei hänkään päätynyt.  
 
Äitiyden myötä löysin oman tyylini. Raskauden tuomat henkiset ja fyysiset 
muutokset antoivat minulle uskallusta pukeutua naisellisemmin. Bändipaitojen 
sijaan aloin suosia vintagevaatteita ja aikaisempaa klassisempia muotoja asuissa. 
Vaikka juhliminen on vähentynyt äitiyden myötä, panostan pukeutumiseeni 
ulos lähtiessä tai - - keikoilla. (Elle toukokuu 2010, 44.) 
 
Uskalluksen lisääntyminen kertoo katkelmassa kasvaneesta itsevarmuudesta, ja jälleen 
mainitut klassiset piirteet pukeutumisessa muistuttavat aikuisen tyylistä. 
Aikuisen ulkoiset merkit ja asunnon sisustaminen. Aikuinen look ulottuu oman ul-
koisen olemuksen ohella myös kotiin. Janttu Rosvallin kolumnissa maalaillaan – liioitel-
len – kuinka lähiöaikuisen kotona on viinikellari tai ainakin viiniteline, takka vastikään 
paneloidussa takkahuoneessa, pihalla omenapuita ja keittiössä pullantuoksua. Pihatietä 
reunustavat talvella jäälyhdyt. (Cosmopolitan joulukuu 2010, 71.)  
Tulkitsin haastatteluaineistoa niin, että oman kodin sisustaminen on oman elämän 
näyttämön rakentamista. Ensin tarvitaan oma tila, jotta autonomia pääsisi ilmenemään. 
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Seinien sisäpuolelle voidaan rakentaa omannäköinen tila, jossa itsenäisyys ottaa konk-
reettisia muotoja. Cosmopolitanin (helmikuu 2010, 9, 48) sanoin: ”Ja kun asunto on oma, 
sen saa sisustaa miten haluaa – vaikka kuinka naiselliseksi”; ”Oman asunnon plussa: voit 
sisustaa sen juuri niin kuin haluat!”. Oliviassa ilmiötä kritisoidaan pienessä Mielipide-
laatikossa, jossa tyylilaji on tyypillisesti raflaava:  
 
Sisustaminen on outo pakkoprojekti. Jokaisen aikuisen velvollisuus tuntuu ole-
van viettää kaikki liikenevä aika Ikeassa, kirpputoreilla tai kivijalkaputiikeissa. 
Löydöistä pitää höyrytä loputtomasti tuttavapiirille. Kotiaan sisustavat raivok-
kaasti nekin, jotka pitävät shoppailua ja muotia materialistisina maailmanlopun 
harrastuksina. Se on outoa, koska kyse on aivan samasta asiasta: tavaran haali-
misesta. (Olivia marraskuu 2010, 30.) 
 
Asunnon sisustamisesta, esimerkiksi rivitaloasunnon remontista, voidaan puhua myös 
tunteellisempaan sävyyn kuten Saimi Hoyerin (Trendi kesäkuu 2010, 31) seesteistä elä-
mää esittelevässä henkilöjutussa. Pesänrakentamisideaali toteutuu parisuhteessa. Lehti-
aineistokokonaisuudessa asunnon sisustaminen on paljolti kumppanien käymää pohdin-
taa ”riippumaton paikasta” eli siitä, miltä yhteinen koti näyttää. Oman elämän näyttä-
möllä ei ollakaan yksin, vaan avo- tai aviopuolison kanssa. Siteerasin juttua, jossa 27-
vuotias Jonne kertoo yhteisen kodin perustamisesta ja omien huonekalujensa heittämises-
tä roskiin. Samassa jutussa kuvataan, että ”pariskunta sisusti asunnon uusiksi yhdessä. 
He halusivat rakentaa kodin, jossa kumpikin viihtyy.” (Cosmopolitan helmikuu 2011, 37.) 
Yksilöhaastatteluissa tiedustelin, miltä aikuisen kodissa näyttää 98 . Lehtiaineistoa 
koostaessani jätin aineiston ulkopuolelle varsinaiset sisustusjutut, joista olisi kenties voi-
nut poimia vastauksen kodin olemusta koskevaan kysymykseen.  Oletan kuitenkin, että 
tällainen aineisto ei olisi kertonut juurikaan aikuisuudesta vaan se olisi vastannut pikem-
minkin kysymykseen, millaisia sisustustyylejä lehdissä esiteltiin vuosina 2010–2011. Hain 
rajauksellani nimenomaan nuorten aikuisten naisten elämästä ja aikuisuudesta kertovia 
tekstejä. Kotien ja sisustustuotteiden esittelyt eivät näistä teemoista useinkaan kerro, 
mutta aineistosta on poimittavissa muun muassa käsitys harkitusta ja mietitystä aikuisen 
asunnon sisustuksesta. Cosmopolitanin päätoimittaja Miina Lange kertoo, mitä harkinta 
voi saada aikaan: täydellistä pöytää ei ole eikä tulekaan. Sitä vastoin riittävän hyvän 
pöydän saa hankittua, kunhan vain tarttuu toimeen. 
 
Haluan tunnustaa teille jotain. - - Minulla ei ole ruokapöytää! Siinä kohdassa, 
jossa keittiö avautuu olohuoneeksi, on sopiva tila, pöydän kokoinen matto ja 
neljä sisustuspuuskassa ostettua trendikästä tuolia. Vain pöytä puuttuu. - - Kui-
vatan tyhjässä tilassa pyykkejä ja nautin ateriat (myös ne romanttiset illalliset) 
sohvalla tv:n ääressä. - - Tiedän, ettei olisi vaikeaa mennä Ikeaan ja ostaa levyä ja 
neljä jalkaa, joista saisi koottua toimivan pöydän. Mielessäni kuitenkin välkkyy 
retrohenkinen, juuri tietyllä tavalla kulunut, 1950-luvun tammiviilupöytä. En to-
                                                     
98 Yksittäisiä samoja sanavalintojakin on aineistojen välillä löydettävissä. Harkintaa ja valintaa ku-
vastavat samaa sarjaa tai tyyliä olevat esineet. Eriparisuus mainitaan Jonnen huonekalujen kohdalla 
(Cosmopolitan helmikuu 2011, 37) ja Paula puhui yksilöhaastattelussaan samanparisista astiastoista. 
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sin ole nähnyt sellaista missään (en kyllä ole etsinytkään, mutta se ei nyt kuulu 
tähän). Projektista Täydellinen Pöytä on tullut paitsi hyvin pitkä myös stressaa-
va. Eniten asia stressaa minua siksi, etten ole tehnyt sille yhtään mitään.  - - Mi-
nun pitää määritellä, millainen pöytä on minulle riittävän hyvä ja hankkia sel-
lainen. (Cosmopolitan tammikuu 2011, 5.) 
 
Lehtiteksteissä mainitaan sekä Ikean tuotteet että keskiluokkaisesta tai ”korkeammasta” 
elintasosta kertovat tuotteet. Jos hankitut tuotteet ovat kalliita, niitä saatetaan esitellä. 
Koti kertoo asukkaistaan – tai sitten ei. Toimittaja Ninni Lehtniemi sanailee: 
 
Sisustaja ei hamstraa mitä tahansa tavaraa, vaan sellaista, joka ilmentää juuri 
hänen persoonaansa ja elämänfilosofiaansa. Tässä ajatuksessa on vain se vika, 
että ihmiset, jotka tulevat luokseni kylään, tulevat katsomaan minua eivätkä 
täydellisesti persoonaani ilmentävää keittiöjakkaraa. Muun maailmankaikkeu-
den kannalta koko hankinta menee täysin hukkaan. (Olivia marraskuu 2010, 30.) 
 
Ellen haastattelema muotiliikkeen omistaja Pauliina Louhiluoto arvelee, että ”erityisesti 
nuoret rakentavat identiteettiään ostamalla tunnettuja merkkejä” ja ”he ovat merkkitie-
toisempia kuin aiemmat sukupolvet” (Elle helmikuu 2011, 56). Ellen jutussa on kyse vaat-
teista ja omasta identiteetistä, ja samasta rakentamistyöstä siteerataan Olivian muodin 
uhriksi joutumista käsittelevässä jutussa tutkija Annamari Vänskää, joka toteaa, että 
vaatteilla voi rakennella erilaisia identiteettejä. Häntä lainataan: ”Vaatteet ovat fantasiaa 
siitä, keitä voisimme olla. Ennen vaatteet viestivät yhteiskuntaluokasta. Nyt ne kertovat 
siitä, millaiseen ryhmään haluamme kuulua.” Tämän vuoksi sama tuulipuvun takki 
viestii aivan eri asiaa laitapuolen kulkijan ja 29-vuotiaan AD:n yllä. (Olivia tammikuu 
2011, 92.)  
Vaikka lehtiaineisto kertoo aikuislookista sekä myös aikuisen kodista ja sen olemuk-
sesta, on mahdotonta esittää yhtä tulkintaa siitä, mitä ”aikuinen” on olemukseltaan tai 
millaista on ”aikuismainen” tyyli. Se näyttäisi tarkoittavan edellä esitettyjen pukeutumis-
ta koskevien esimerkkien perusteella rauhallista, kallista, laadukasta ja hajutonta. Ai-
kuismaisuus voi olla paljon muutakin. Aikuinen tikkukaramelli on popcake eli cake pop -
leivonnainen (Cosmopolitan kesäkuu 2011, 14), tarhatukasta eli poninhännälle laitetusta 
otsatukasta tulee aikuinen versio huolitellulla meikillä (Trendi heinäkuu 2011, 88) ja 
kookas päärynäjäätelötuutti on aikuisten Ville Vallaton (Trendi heinäkuu 2011, 95). Sa-
maisessa jäätelöesittelyssä kerrotaan M.A.C.-mehujään paluusta markkinoille ja maini-
taan, että se ”on hitusen aikuisempi kuin muut mehujäät” (Trendi heinäkuu 2011, 95). 
Aikuinen on arki- ja mainospuheissa99 kiertoilmaisu, jota voi käyttää silloin, kun suora 
                                                     
99 Matkatoimistojen markkinointiviestinnässä esiintyy kiinnostava esimerkki aikuinen-sanan käytös-
tä. Esimerkiksi www-sivustoilla kutsutaan nauttimaan aikuisesta ilmapiiristä (www.finnmatkat.fi) 
tai esitetään tietty hotelli parhaana valintana vain aikuisille (www.tjareborg.fi). Tarjolla on myös 
hotelleja, joiden ”kaikki tilat ja palvelut on suunniteltu aikuisten käyttöön” (http://www.detur.fi). 
Ilmauksilla ohjataan asiakkaita löytämään hotelleja palveluineen, jotka on tarkoitettu ilman lapsia 
matkustaville, usein pariskunnille. Vierailin yritysten sivustoilla elokuussa 2013. Yle uutisoi 
11.7.2014 aikuisten lomamatkojen suosion kasvusta, mutta ” Finnmatkoista myönnetään, että aikuis-
ten matkoille on satanut myös kritiikkiä esimerkiksi netin keskustelupalstoilla”. 
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viittaaminen kertyneisiin ikävuosiin tuntuisi vaikealta. Esimerkiksi ilmaisu ”aikuiseen 
makuun” ei sovi lehtiin, jotka on suunnattu melko nuorille naisille, eikä sanaparia löydy-
kään aineistosta harvinaista poikkeusta lukuun ottamatta: Cosmopolitan (kesäkuu 2010, 
105) käyttää kyseistä ilmaisua kuvatessaan, että Kaisafest-tapahtuma on festari aikuiseen 
makuun. 
Aikakauslehtiaineiston tarkastelu tukee oletusta asiantuntijapuheen lisääntymisestä ja 
näkemystä siitä, että nojaamme asiantuntijoihin ja heidän neuvoihinsa hyvin paljon. (Ks. 
Hoikkala 1993, 47–49.) Näen asiantuntijoiden runsaan esilläolon kytkeytyvän kuluttami-
seen, sillä asiantuntijoiden apu, joko kasvokkainen tuki tai palvelu tai esimerkiksi kirjat, 
ovat ostettavia tuotteita. Lehtien tavanomaista sisältöä ovat kysymys-vastauspalstoilla 
annetut neuvot ja juttuihin kätkeytyvät vinkit. Meikkitaiteilija voi neuvoa käymään kos-
metologilla ja opastaa ostamaan jonkin tietyn tuotteen. Kun muodin asiantuntija ratkoo 
lukijoiden pulmia palstallaan, hän tulee samalla kannustaneeksi lukijaa ostamaan tarvit-
tavia asusteita ja vaatteita. Lisäksi hän luo käsitystä siitä, millainen olemus on tavoitelta-
va. Kaikkea ei voi ostaa, vaan lukija joutuu pohtimaan myös elämäntapojaan ja asentei-
taan. Teksteissä uskotaan oikean asenteen nuorentavan ja itsevarmuuden kaunistavan 
ketä tahansa. 
Identiteetin rakentaminen kuluttamalla, hankintoja tekemällä, on oman minuuden 
rakentamista. Trendin kolumnisti Tero Kartastenpää kirjoittaa: ”Merkkiuskovaisille tava-
ran brändi kertoo omasta minuudesta, ja siksi he pitelevät uutta puhelintaan kuin las-
taan.” (Trendi toukokuu 2011, 36.) Ellen mukaan kaikki haluavat olla yksilöllisiä, ja tätä 
tarvetta voi tyydyttää tuunaamalla. Oman iPhonen saa sointumaan omaan tyyliin uusilla 
suojakuorilla, laukun tai kannettavan tietokoneen voi somistuttaa monogrammilla, verk-
kokaupoista voi tilata itse suunniteltuja – eli toiveiden mukaan koottuja – polkupyöriä, 
koruja ja mekkoja. (Elle lokakuu 2010, 31.) Trendin kolumnisti, muotibloggari Eeva Kolu 
on todennut saman ilmiön samoihin aikoihin.  
 
Nykyään ihmisillä tuntuu olevan pakkomielle ihmeellisyydestä ja ainutlaatui-
suudesta. - - Tietysti olisi kuolettavan tylsää, jos kaikki näyttäisivät samalta. Pa-
hempaa on kuitenkin menettää yöunensa ja ängetä epämukaviin vaatteisiin, 
koska pelkää olevansa liian tavallinen. Tärkeintä ei ole olla erilainen, vaan on-
nellinen. (Trendi kesäkuu 2010, 55.) 
 
Olivian lukija kritisoi palautteessaan stailaaja Minttu Vesalaa (37 vuotta) esitellyttä juttua. 
Lukijan mukaan koko ammatin syntyminen kertoo hedonistisesta yhteiskunnasta, jossa 
ihmiset eivät osaa muka pukeutua. Tällöin ”erikoisuudentavoittelijat pääsevät kukkoile-
maan”. (Olivia helmikuu 2011, 16.) Vesalasta kertovassa jutussa kerrotaan hänen taipu-
muksestaan ”väsäillä” itselleen kaikenlaista. Syyksi hän sanoo, ettei löydä vaatteita, joita 
haluaa. Jutussa kerrotaan, kuinka Vesala hakee kesken haastattelun rautalangasta ja su-
lista tehdyn päähineen, jonka hän on askarrellut eräänä iltana. Tämä episodi kytkeytyy 
kuvatekstiksi poimittuun muistoon: Hän ”tuunasi ja paranteli vaatteita myös kuvauk-
siin”, joita stailasi, mutta sitten hänelle selvisi, että lukijat pettyivät, kun eivät löytäneet-
kään samoja tuotteita kaupasta. (Olivia tammikuu 2011, 27, 29.) Vesala on esimerkki 
todella yksilöllisestä pukeutujasta, individualistinen kokonaisuus – jotakin paljon enem-
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män kuin omaan tyyliin sopivat iPhonen suojakuoret. Kyse on kuitenkin samasta ilmiös-
tä. Hankintojen esittely on oman identiteetin ilmentämistä, tapa olla yksilöllinen minä, 
mutta osa toivottua ryhmää. 
Shoppailu – stressinpoisto, harhahankinnat ja rahanmeno. Kuten voi olettaa, nais-
tenlehtiaineistossa kuluttamisella eli rahankäytöllä on keskeinen sija, ja shoppailu siihen 
kytkeytyvine tunteineen, harmeineen ja iloineen, on toistuva teema. Myös Siivosen (2006, 
240) tulkinnan mukaan naistenlehdet ovat kulutuskeskeisiä, ja hän näkee lehtien olevan 
suunnattuja ”vain kulutuskykyisille naisille”. Jutut sisältävät mainintoja shoppailusta 
stressinpoistona ja palkintona, mutta myös rahanmenona, suoranaisena addiktiona ja 
harhahankintoina. Aikuisuuden näkökulmasta nämä maininnat kertovat paitsi omien 
rahojen käytöstä, myös nuoren aikuisen naisen arjesta ja vapaa-ajasta. Hauskimmillaan ja 
kepeimmillään shoppailu on aineistoni lehdissä ajanvietettä. Ostoksia tekemällä voi viet-
tää aikaa yksin tai ystävien kanssa. Lisäksi shoppailu- ja ostosaiheisia tekstejä voi lukea 
taitavan kuluttamisen näkökulmasta eli parhaimmillaan nuori aikuinen nainen käyttää 
rahojaan aikuismaisen vastuullisesti.  
Cosmopolitan toimittaja Heli Koppelo yrittää päästä eroon stressistä ja kuvaa omakoh-
taisessa kertomuksessaan, kuinka ostosten tekeminen linkittyy kiireeseen ja paineisiin. 
Hänellä on kuukaudessa yksi tietty viikko, joka on aina kaikkein stressaavin, sillä samalle 
viikolle osuvat lehden kiinnimeno (eli kaikki materiaali on oltava valmiina) ja PMS:n 
oireet. Koppelo arvioi, että ostosten tekeminen tällaisessa mielentilassa on ”big mistake”. 
(Cosmopolitan tammikuu 2010, 47.) Shoppailusta saattaa seurata morkkis aivan samalla 
tavalla kuin drinksuttelusta, varoittaa Cosmopolitan (tammikuu 2010, 83).  Herätehankin-
tojen tuottamaa onnellisuutta kannattaa lehden mukaan verrata vaikkapa matkan hank-
kimiseen, ja mielessä on pidettävä sekin, että ”jokainen uusi ostos tarvitsee säilytystilaa ja 
huolta”(Cosmopolitan huhtikuu 2010, 69). Kaikesta huolimatta ostoksilla palkitaan ja 
hoivataan itseä. Palkinto voi seurata esimerkiksi kuntoilusta tai työnteosta (Olivia syys-
kuu 2010, 140; Cosmopolitan toukokuu 2010, 11).  
Onnistunut shoppailu on hauskanpitoa, epäonnistunut shoppailu tuottaa taas harmia: 
rahapula ja harhahankinnoiksi nimeämäni ostokset ovat teksteissä toistuvia ”morkkik-
sen” aiheuttajia. Harhahankintojen tekeminen ja niiden piilottelu kodin kaappeihin on 
tuttua niin tähdille (Cosmopolitan toukokuu 2010, 20; Elle elokuu 2010, 26) kuin tavalli-
semmillekin kuluttajille eli muun muassa Cosmopolitanin lukijoille, sillä päätoimittaja 
Miina Lange vitsailee omista ostoksistaan tuttavalliseen sävyyn. Hän kertoo pääkirjoituk-
sessa päätöksestään muuttua järkeväksi ostajaksi ja unohtaa hullutukset (Cosmopolitan 
syyskuu 2010, 11). Myös Trendin päätoimittaja Annaleena Jalava kertoo omituisista ostok-
sistaan (Trendi helmikuu 2010, 9), ja toimittaja Anna Perho kuvaa artikkelissaan ”muodin 
uhreja”, jotka vuoronperään ostavat ja hävittävät. Internetin nettikirpputorit ovat oiva 
väylä päästä eroon harhahankinnoista. (Olivia tammikuu 2011, 91–93.) Ellessäkin tehdään 
harhahankintoja: epäilyttävän edullinen laadukas laukku olikin kapinen kangaskassi 
(Elle elokuu 2010, 37).  
Kysymys siitä, kuinka välttää harhaostokset, saa teksteissä vastukseksi ajan kanssa 
toimimisen, joka tarkoittaa pysähtymistä ja harkintaa (Cosmopolitan helmikuu 2011, 55; 
Olivia heinäkuu 2011, 12; Trendi elokuu 2010, 104). Taitava kuluttaja on harkitseva, mutta 
[samaan aikaan] hän myös pystyy nauttimaan ostoksien tekemisestä. Esimerkiksi muoti-
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blogin pitäjä Katri (30 vuotta) on sijoittanut 20 merkkilaukkuunsa sekä tarkasti valikoi-
tuihin vaatteisiinsa rahaa ”pienen asunnon käsirahan verran”. Hänestä kerrotaan, ettei 
hän ole kokenut ”shoppailukrapulaa” eikä hän ole katuva heräteostelija. Kun kassako-
neeseen lyötiin Chanelin Flap Bagin summa 1490 euroa, kyseessä oli suuri ja suunniteltu 
hetki, säästöjen sijoittaminen ensimmäiseen huippulaukkuun. (Trendi elokuu 2011, 40.) 
Ostoriippuvuus. Kuluttamisesta aiheutunutta kielteistä rahanmenoa ilmentävät eri-
tyisesti sellaiset katkelmat, joissa liikutaan jo jonkinlaisen ostosriippuvuuden alueella. 
Ilmiötä käsitellään lehtiteksteissä jonkin verran, samoin muissa viestimissä. Esimerkkinä 
mainitsen tv-sarjan Kirsi ja himoshoppaajat, josta kuulin juuri tätä kirjoittaessani (syys-
kuussa 2013). Ohjelmassa hillittömästi kuluttavia naisia valmennettiin tavoitteena ostos-
ten vähentäminen100. Elle esittelee tutkimustaan, jonka lehti teki lukijoidensa parissa. 
Tutkimuksessa selvitettiin, miten lukijat ”tasapainoilevat pitääkseen talouden hallinnas-
sa”. Artikkelin mukaan lukijat ovat ”varsin vastuullisia kuluttajia”, mutta ongelmiakin 
esiintyy. (Elle huhtikuu 2011, 120–121.) 
Näyttävät juhlat. Rahaa voidaan tuhlata myös näyttäviin juhliin. Suureelliset ”täydel-
liset häät” ja niitä järjestävät bridezillat, hirviöiksi muuttuvat morsiamet, esiintyvät lehti-
teksteissä kaasoineen. Myös haastatteluaineistossa pohdittiin samaa kysymystä – toki 
lehtiaineistoa arkisemmassa valossa ja esimerkiksi rahanmenon kannalta. Ritvan kertoma 
tarina polttareiden osallistumismaksusta (80 euroa ja jokainen maksaa omat juomat) saa 
taustaa Cosmopolitanissa esitetyistä luvuista: eräs kaaso kertoo, että hän on ollut ”järjestä-
jänä ja vieraana polttareissa, jotka ovat maksaneet osallistujille 25–80 euroa”. Superkaaso 
palveluksessasi -jutussa esitellään kaason tehtäviä ja annetaan käytännön vinkkejä niin 
budjetin laskemiseen Excelillä kuin polttariohjelman järjestelyihin omia tuttavaverkostoja 
hyödyntäen. Kaason tehtävä on jutussa pikemminkin haastava vapaaehtoistyö kuin ka-
verin auttamista. Kaaso on hanhiemo, roudari ja tarvittaessa hääohjelmaa improvisoiva 
monitaituri, joka tukee morsianta kaikin tavoin. (Cosmopolitan toukokuu 2011, 66–68.)  
”Ei” lasten liioille toiveille. Kulutuskeskeisyys on osa naistenlehtien, myös Cosmopo-
litanin, olemusta, ja juttuja tarkastellessa olen pyrkinyt pitämään tämän painotuksen 
mielessäni. Se, huomaako lehden lukija tätä painotusta tai näkeekö hän jutut laisinkaan 
tähän tapaan, on toki kysymys, johon ei ole yhtä vastausta. Haastattelemieni naisten 
maailmat eivät näytä (aineistoa katsoen) aivan näin kulutuskeskeisiltä, mutta itse ilmiöt – 
esimerkkinä juuri mainittu polttareiden 80 euron osallistumismaksu – ovat naisille tuttu-
ja. Samaan tapaan ”julkkisten ja tavisten” maailmat ovat erilaiset, mutta samanlaiset 
ajatukset liikkuvat haastattelemieni naisten puheissa kuin julkkisäitien haastatteluissa, 
kun keskustellaan esimerkiksi lasten esittämistä toiveista. Lapset eivät saa kaikkea, mitä 
toivovat eli heille yritetään opastaa, ettei kaikkia kiinnostavia tuotteita voi ostaa, vaikka 
perheellä olisi rahaa. Huippumalli Natalia Vodjanovan (syntynyt 1982) ja lordi Justin 
Trevor Berkeley Portmanin perheen mielipiteissä näkyy yhä Vodjanovan köyhä lapsuus. 
                                                     
100 Ohjelman esittely kertoi: "Kirsi ja himoshoppaajat -ohjelmasarjassa talousvalmentajat Kirsi Salo ja 
Terhi Majasalmi auttavat holtittomalla kuluttamisella velkaantuneita naisia saamaan taloutensa 
kuntoon. Kussakin jaksossa tavataan yksi himoshoppaaja, joka elää yli varojensa ja kuluttaa merkit-
täviä summia vaatteisiin, kenkiin, kauneudenhoitoon ja ravintoloihin. Onnistuvatko valmentajat 
vakuuttamaan naiset muutoksen tarpeellisuudesta vai kaikuvatko ohjeet kuuroille korville?" 
http://www.livtv.fi/ohjelmat/kirsi-ja-himoshoppaajat/etusivu (Luettu 12.9.2013.) 
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Perheessä on kolme lasta, joista vanhin on 9-vuotias Lucas. Vodjanova kertoo: ”Kun 
Lucas mankuu uusia farkkuja, annan periksi ainoastaan, jos hän tarvitsee sellaiset.” (Elle 
elokuu 2011, 39.) 
Rahahuolet ja pihiys. Vaikka Cosmopolitanin teksteissä shoppaillaan melko huoletta, 
myös niukat rahavarat saavat palstatilaa. Esimerkiksi juttu Kesäloma on asenne, jossa anne-
taan vinkkejä kesää pienellä budjetilla viettäville, sai positiivista palautetta lukijapalstalla 
(Cosmopolitan heinäkuu 2010, 9). Opiskelijan niukasta elämästä on nähtävissä välähdyk-
siä paikoittain. Esimerkiksi Cosmopolitanin (huhtikuu 2011, 61) jutussa esiintyy 24-vuotias 
opiskelija Heli Ruuskanen, joka ”tietää, mitä on sentin venyttäminen” ja joka ” on opetel-
lut elämään niukasti”.  
Aivan kuten hauskan shoppailun rinnalla esiintyy pohdintaa hillittömäksi riistäyty-
västä ostamisesta, lehtiteksteissä kirjoitetaan säästäväisyyspuheen ohella paikoin myös 
liiallisesta pihiydestä (Trendi heinäkuu 2010, 22; Olivia lokakuu 2010, 21; Olivia touko-
kuu 2010, 141–143). Vapaaehtoinen pihistely on yksi tapa ilmentää omaa identiteettiä ja  
keino erottautua kuluttajien yhteiskunnassa. Itaran kuluttajan rooli ei ole kuitenkaan 
myönteisesti kehystetty. Lehtitekstien ideaali on huoleton, oman rahatilanteensa ja sosi-
aalisen tilanteen mukaan joustava kuluttaja, jollainen on esimerkiksi Antti Luusuaniemen 
kolumnin pelisilmää omaava sankari, joka osaa toimia vaihtuvien tilanteiden mukaan: 
tarjota ja ottaa vastaan rennosti ravintolaillallisen riippumatta sukupuolestaan (Cosmo-
politan lokakuu 2011, 73).   
Cosmopolitanin näkemys on, että moni 30–35-vuotias mies ”arvostaa naista, jolla on 
ura ja säännölliset tulot. Opiskeluaikojen kituutus on taakse jäänyttä elämää, ja mies 
tahtoo kumppanin, jonka kanssa voi nauttia elämästä ilman jatkuvaa penninvenytystä”. 
(Cosmopolitan tammikuu 2010, 35.) Toive kohdistuu naislukijaan, joka tosin hänkin voi 
odottaa mieheltä kykyä tukea perhettä taloudellisesti. Lehtitekstit kertovat, että toive 
lapsesta aiheuttaa lisää mietteitä miehen mieleen: ”Kestääkö taloutemme vaippavuoret ja 
ruokapurkkikasat? Vai johdattaako naperomme perheemme suoraan sossun luukulle?” 
kysyy kolumnisti Janttu Rosvall (Cosmopolitan maaliskuu 2010, 55). Myös toisenlaisia 
miesten ääniä on kuultavissa. Esseisti Antti Nylén pohtii: ”Välillä ei ole rahaa ja usein 
nukun vain viiden tunnin yöunet, mutta mitä siitä? Elämäni on riittävän hyvää.” (Olivia 
heinäkuu 2010, 41.) Kirjailija ja puolipäiväinen tuottaja Miina Supinen (34 vuotta) arvelee 
samantyyppisten kysymysten olevan yleisiä niin miesten kuin naisten mielissä: ”Monet 
arkailevat perheen perustamista, koska pelkäävät, riittävätkö rahat lasten elättämiseen.” 
(Olivia lokakuu 2010, 41.)  
Rahahuolet liittyvät teksteissä muihin vaikeuksiin, esimerkiksi palaneen tai homeh-
tuneen talon kanssa kamppailuun (Olivia marraskuu 2011, 147; Olivia helmikuu 2011, 
109), sairauden vuoksi työelämästä poisjäämiseen (Trendi marraskuu 2010, 40) tai kriisi-
en kasautumiseen: ero, potkut ja onnettomuus veivät radiotoimittaja Sanna Mämmin 
elämältä pohjan – myös taloudellisen turvan (Elle tammikuu 2011, 43–44). Oliviassa (elo-
kuu 2010, 97) tuodaan esille sukupuolta painottava näkökulma naisten rahahuoliin: ensin 
tehdään palkatta työtä kotona, ja avioeron jälkeen jäädään rahattomiksi ja varattomiksi. 
Irtiottoa tekevien johtajien ja kriiseistä selvinneiden julkkisten tarinoiden ohella lehtiteks-
teissä jaetaan murheellisempiakin muistoja. Toimittaja Maria Vartiainen kuvaa erästä 
elämänvaihettaan:  
  285 
 
Aloitin terapian 26-vuotiaana, kun tein eroa väkivaltaisesta miehestä. Minusta 
oli tulossa kaksivuotiaan lapsemme yksinhuoltaja, opintoni olivat pahasti kes-
ken ja elin niukasti pätkätöillä. Elämäni olisi tuskin voinut olla tukalampaa. 
(Olivia heinäkuu 2010, 110.) 
 
Jennyksi nimetty nainen kertoo elämästään alkoholistin kanssa: 
 
Olin kyllästynyt olemaan lasteni ainoa aikuinen. Rahani eivät riittäneet kahden 
ihmisen asuntolainan lisäksi elämään. Lapseni piti lopettaa kuvataidekerho, 
koska minulla ei ollut varaa siihen. (Olivia joulukuu 2010, 128.) 
 
Luovan työn tekijän epävarmaa toimeentuloa kuvaa omakohtaisessa tarinassaan Essi 
Tammimaa, joka vaihtoi vapaan kirjoittajan uran opetustyöhön. Tammimaa käyttää ter-
miä ”rahatyö” töistä, joilla hän elätti itseään. Työ koostui palasista, ja niistä luvattuja 
korvauksia ei aina maksettukaan viivytyksettä tilille.  
 
En ollut varautunut naputtamaan työtä kerjääviä sähköposteja toimituksille - - . 
En ollut tajunnut, että itsensä pitää osata myydä, aina uudestaan. Päätin kuiten-
kin pysyä pinnalla. Kirjailijatapaamisissa olin ensimmäisenä lappamassa jäljelle 
jääneitä siideritölkkejä laukkuun, roikkumassa kustannusväen hihassa ja roh-
muamassa sopimattomia määriä cocktailpaloja. Muille arkiset asiat olivat minul-
le ylellisyyttä. - - Nyt ajattelen, että pahinta taiteilijaelämässä oli epävarmuus. En 
hallinnut elämääni. Tuloni koostuivat pienistä, epämääräisistä osasista. Tein 
haastattelun tuonne, kirja-arvion tänne, kustannustoimittajan töitä kolmannelle 
osapuolelle. Joka kuukausi sain pelätä, että rahat eivät riitä. Pankkitiliä piti vah-
tia jatkuvasti siltä varalta, että jokin palkkio jäisi maksamatta. (Olivia lokakuu 
2011, 143.) 
 
Kuvauksen rahahuolten kanssa elämisestä tarjoaa myös näyttelijä Irina Björklund (synty-
nyt 1973). Hän kertoo rahapulastaan ja siitä, kuinka rahaa on haalittava erilaisista töistä, 
myös epämieluisista. Hän on myynyt ”perulaisia huiveja ja provencelaisia astioita vuok-
rarahojen saamiseksi” (Olivia marraskuu 2010, 43). Joskus hän joutuu tekemään mainok-
sia ja ääniä videopeleihin: ”Mutta kun rahat ovat tiukilla, voin huutaa vaikka bloody mur-
deria sotapelissä.” (Trendi marraskuu 2010, 31.)  
Yhteenvetona edellä esitellyistä aikuisen merkeistä voi tiivistää, että aikuisuuden 
konkreettisia merkkejä ovat lehtiaineistossa eritoten aikuisen tyylin mukaiset vaatteet, 
asusteet, hiukset ja kodin sisustus. Erityinen tyylinsä on äidin look, jonka muodot ovat 
kuitenkin moninaiset. Aikuisuuteen liittyvät omat ja riittävät rahat, jotka tulevat työnte-
osta. Opiskeluaika mielletään vastaavasti kituuttamiseksesi. Lehtiaineistossa kuluttami-
nen on esillä runsaasti, ja ostosten tekemiseen liittyviä teemoja käsitellään aineistossa 
useammalta kannalta. Teksteissä sekä shoppaillaan huoletta että murehditaan rahanme-
noa ja rahahuolia.  
Biologinen kello. Konkreettisten merkkien joukkoon voi lukea esineiden ohella ke-
hon ikämuutokset, ja näin olen toiminut haastatteluaineistojen kohdalla, mutta koska 
lehtiaineiston teksteissä käsitellään ulkonäköä erityisen paljon, olen muodostanut erilli-
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sen ulkonäkö-kerrostuman. Kehon muuttumiseen vuosien myötä liittyy myös puhe biolo-
gisesta kellosta. Biologinen kello tunnetaan lehtiteksteissä hyvin, kuten haastatteluaineis-
tossakin. Cosmopolitan (tammikuu 2010, 35) kertoo: ”Miehet tietävät, ettei heillä ole kiire 
leikkiä perheenisää, sillä he voivat hoitaa lapsiasiat myöhemminkin.”  Lehden mukaan 
”viimeistään 35-vuotiaana nainen joutuu miettimään, mitä todella haluaa” (Cosmopoli-
tan kesäkuu 2010, 45). Toimittaja Leena Lukkari muistelee, kuinka koki olevansa ”käve-
levä aikapommi”:  
 
Tunsin, kuinka hiekka tiimalasissa valui ja munanjohtimieni käytävät kävivät 
ahtaammiksi. Jokainen kuukautisvuoto oli turhuutta, hukkaan heitetty mahdol-
lisuus. Halusin kaiken. Halusin perheen. Tuttavapiirissäni miehen painostami-
nen avioliittoon ja lapsentekoon oli hiljaisesti hyväksytty toimintamalli. Miehiä 
kuulemma vain pelotti, joten oli oikein potkia heitä persuksille. (Olivia huhtikuu 
2011, 126.) 
 
Cosmopolitanin kolumnisti Janttu Rosvall tarjoaa miehen näkökulman miehen biologisen 
kellon toimintaan. Hänkin kirjoittaa pelosta ja esittää, että miehen on aktiivisesti käynnis-
tettävä kellonsa: ”- - miesten on itse polkaistava biologinen kellonsa käyntiin. Se vaatii 
pohtimista, puntarointia ja muutaman suht vakavan pelkotilakohtauksen.” (Cosmopoli-
tan maaliskuu 2010, 55.) Oliviassa (tammikuu 2010, 90) haastateltu Johanna Moisander (35 
vuotta) taas kertoo, että on joutunut toistamaan kumppaneilleen kantansa vapaaehtoi-
seen lapsettomuuteen, kun ”miehen biologinen kello on alkanut tikittää”.   
Cosmopolitanin lukijakunta on osin nuorempaa kuin muiden aineistolähteideni lukija-
kunta, joten hedelmällisyyttä käsittelevä juttu avataan: ”Juuri nyt olet ehkä kiinnos-
tuneempi itsellesi sopivimmasta ehkäisystä kuin jälkikasvun hankkimisesta.” Jutussa 
kerrotaan lääketieteen näkemyksiä naisen hedelmällisyydestä ja annetaan vinkkejä, ”mitä 
voit tehdä pitääksesi kehosi kunnossa vauvaa varten”. Jutun mukaan ikä on ratkaisevan 
tärkeä hedelmällisyyteen vaikuttava tekijä, itse asiassa tärkein. Ongelmat ovat yleisiä 35. 
ikävuodesta alkaen. Toisaalta muistutetaan, että ”jokaisen tilanne on yksilöllinen”. (Cos-
mopolitan syyskuu 2010, 101–103.) Oliviakin (syyskuu 2010, 147) pitää naisen hedelmälli-
syyden kannalta merkittävänä 35 vuoden ikää siteeraten tilastotietoja. Kolumnisti Maria 
Veitola kirjoittaa, että maailmassa on yksi syy, miksi hän tahtoisi olla mies: ”lastenteolle 
ei ole ikärajaa”. Haastatteluaineistosta tutut varoittelut toistuvat Veitolan tekstissä: 
 
Iäkäs miesgynekologi, jonka vastaanotolla kävin 24-vuotiaana, teki minuun läh-
temättömän vaikutuksen. Hän piirsi kuulakärkikynällä reseptipaperille käyrän, 
joka kuvasi naisen hedelmällisyyttä, ja painotti, että minun oli todellakin ryhdyt-
tävä mitä pikimmiten lastentekoon, koska pian olisi liian myöhäistä. 30 ikävuo-
den kohdalla hedelmällisyyskäyrä nyrjähtäisi hirvittävään syöksylaskuun. 
(Trendi marraskuu 2010, 26.) 
 
Veitola oli kertonut lääkärille, ettei hänellä ole isäehdokasta. Tästäkin lääkärillä oli ollut 
vahva mielipide: ”Te nuoret teette asioista aivan liian vaikeita. Eivät puolisot tai suhteet 
vaihtamalla parane.” Veitola oli vain nauranut ajatellen, että hänellä ei kiirettä. Hän oli 
24-vuotias ja aikaa olisi ”vaikka kuinka paljon”. Kuten voi aavistaa, ”vuodet vierivät” ja 
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nyt 40. ikävuotta lähestyvä ystävä lohduttaa: ”Jonain päivänä se on yksinkertaisesti myö-
häistä. Sitten ei tarvitse enää miettiä.” (Trendi marraskuu 2010, 26.)  
Kehon konkreettinen muuttuminen ikävuosien kertyessä on väistämätön fakta, ja täs-
sä mielessä nainen vanhenee, muistipa hän kiinnittää ikävuosiinsa huomiota tai ei. Nuo-
rekkuutta ihailevassa ajassa ryppyjen ilmestymistä kyllä tarkkaillaan, mutta lääkäreiden 
huomautuksia hedelmällisimmän ajan ohittamisesta pidetään hämmentävinä. 
 
6.1.4 Aikuisen toimet ja tehtävät 
Aikuisen naisen toimet ja tehtävät ovat moninaiset. Taulukko 13 esittää, mitä temaattisia 
kokonaisuuksia koodeineen olen katsonut aikuisen toimet ja tehtävät -kerrostumaan kuu-
luviksi (ks. myös liite 6). Sijoitin tälle kerrostumalle 77 koodia, jotka edustavat nuoren 
aikuisen naisen tekemisiä hänen erilaisilla elämänkentillään. Hän saattaa tehdä työtä, 
opiskella, hoivata ja hoitaa; olla kumppani, äiti, ystävä, ammattilainen ja järjestötoimija 
sekä harrastaa monenlaisia asioita.  
Lehtiteksteissä nainen suorittaa ja suoriutuu. Jutut käsittelevät työn ja perheen yh-
teensovittamista, ystävyyssuhteita ja arjen kiireistä selviytymistä. Lehtitekstien nainen on 
tuloskeskeinen opinnoissaan ja työssään. Julkisuuden henkilöt ovat monilahjaisia, ja 
heidän taitavuuttaan ihaillaan. Kaiken tämän vastapainona lehdissä pohditaan väsymistä 
ja stressiä, jolloin huomiota saavat myös kriittisemmät näkökulmat suorittamiseen.  
 






työ: kova työnteko  
työ: työn / uran ja perheen yhteensovittaminen  
työ: yrittäjyys, freelancerina toimiminen 
työ: työn mielekkyys toiveena tai toteutuneena  
työ: koko elämä työtä  
työ: tulospaineet, vajaamiehitys, sisäinen kilpailu  
työ: työ ei koko elämä  
työ: työuupumus  
työ: paskaduunien tekeminen, "tavallinen" työ  
työ: äitiyslomalta palaaminen 
työ: työn hakeminen  
työ: työttömyys  
työ: arvostettu työ  
työ: äitiyslomalta palaaja ei saa töitä 
työ: kiireen kauhistelu, paisuttelu  
työ: työn toivominen  
Lapset 
lapset: kotona hoitaminen  
lapset: oma aika, aika parisuhteelle  
lapset: anoppi, äiti, sukulainen hoitaa  
lapset: katkolle työstä  
lapset: uusperheen äiti  
lapset: ei kotona hoitaminen  
lapset: aikaa lapsille  
lapset: "kunnon äiti" 
lapset: kiintymysäitiys  
lapset: kotiäidin taidot työelämätaitoja  
lapset: yhteishuoltajuus, vapaaviikot  






opiskelu: opiskelu pidemmälle  
opiskelu: opiskelu äitiä pidemmälle  
Harrastukset 
harrastukset: liikunta, treenit, kuntoilu 
harrastukset: kotoilu  
harrastukset: harrastukset  
harrastukset: harrastus koko elämä  
Hoiva hoiva: muiden hoitaminen, hoivaaminen  
Suorittaminen 
suorittaminen: (yli)suorittaminen perfektionismi  
suorittaminen: itsensä syyttely, painostaminen  
suorittaminen: itsensä haastaminen  
suorittaminen: ei suorittamista, ei suorittamispakkoa 
suorittaminen: itsekuri  
suorittaminen: monen asian tekeminen  
suorittaminen: itsensä brändääminen  
suorittaminen: CV: n rakentaminen  
suorittaminen: kunnianhimo  
suorittaminen: uuvuttava maailmanmeno 
suorittaminen: naisten kohtaamat vaatimukset 
nykymaailmassa  
suorittaminen: sosiaalinen elämä  
suorittaminen: suunniteltu elämä  
Sinnikkyys 
sinnikkyys: sitkeys, lannistumattomuus  
sinnikkyys: pyrkiminen eteenpäin  
Lahjakkuus 
lahjakkuus: monet roolit, ei vain kaunis  
lahjakkuus: monilahjaisuus  
Menestys 
menestys: menestystarina  
menestys: epäonnistuminen, mahalasku  
menestys: tuhkimotarina  
Oman onnensa seppä 
oman onnensa seppä: oman onnensa seppä  
oman onnensa seppä: "valittaminen ei auta", kitisemisen 
kritiikki 
Kiire 
kiire: kiire, stressi  
kiire: kalenterirumba  
kiire: ruuhkavuodet  
Kiltteys 
kiltteys, vaatimattomuus: liiallinen kiltteys  
kiltteys, vaatimattomuus: turha vaatimattomuus  
kiltteys, vaatimattomuus: OsaaMuttaAliarvioiTaitonsa -
syndrooma  
Parisuhde parisuhde: perheen elättäminen, kumman ura  
Sukupuoli 
sukupuoli: sukupuoli työssä, yhteiskunnassa; sukupuoliroolit 
yleisesti, stereotypiat  
Ystävyys 
ystävyys: kavereilta voimaa, hyvinvointia  
ystävyys: pulmat ystävyyssuhteissa 
ystävyys: miehen ja naisen kaverisuhde  
ystävyys: ei aikaa ystäville  
ystävyys: kuinka löytää ystäviä  
ystävyys: ystävyyden loppu  
ystävyys: hauskuus, irrottelu kaverien kanssa 
ystävyys: vapaa-ajan viettäminen kavereiden kanssa 
ystävyys: kaverit vaihtoon lasten syntyessä 
Sosiaalinen media sosiaalinen media: Facebook- ja muut sellaiset pulmat  
Vaikeudet vaikeudet: väsyminen  
Huolet huolet: riittämättömyyden tunne 
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Kova työnteko. Aloitan kerrostuman tarkastelun käymällä läpi laajaa työhön liittyvää 
teemajoukkoa. Kovaksi työnteoksi nimeämäni lausumat kertovat työtä pelkäämättömästä 
asenteesta, uurastuksesta ja pitkistä päivistä. Yli sata katkelmaa toistavat liki samoin 
sanoin, kuinka kuvattu henkilö ”ei kaihda kovaa työntekoa” (esimerkkinä muusikko-
näyttelijä Fergie, Cosmopolitan tammikuu 2010, 17). Keskivertolukijan aherrus ei ole 
suoraan rinnastettavissa tähtien tekemään työhön, mutta esimerkiksi ajankäyttöpulmien 
pohdintaan lehtitekstit tarjoavat peilipinnan. Elinvoimainen ja vakaa uskomme on yhä, 
että suomalainen nainen on ahkera, ja nojaamme mielikuvaan äitiemme ja isoäitiemme 
uurastuksesta menneiden vuosikymmenten Suomessa (ks. Kosonen 2003, 85).  
Kova työnteko on lehtiteksteissä vain paikoin raatamista nälkäpalkalla, useimmiten 
on kysymys ainakin kelvollisesti toimeentulevista työntekijöistä ja yrittäjistä tai erittäin 
hyvätuloisista elokuva- ja muista tähdistä. Yksittäiset poikkeukset kertovat esimerkiksi 
teinimallin arjesta 70 euron viikkotuloilla, kun rasitteena ovat tuhansien eurojen velat 
mallitoimistolle (Elle huhtikuu 2011, 63).  
Työn tekemisellä on naisen arjessa keskeinen sija, ja olettamus on, että aikuinen viet-
tää päivät työn ääressä. Jos päivät venyvät, mikä on tavallista lehtitekstien maailmassa, 
aikaa ei jää juuri muulle. Lähihoitaja ja yrittäjä Nadine Mboyo (31 vuotta) kertoo havain-
neensa 11 Suomessa viettämänsä vuoden mittaan, että teemme paljon työtä ja tämän 
vuoksi meillä ei ole aikaa esimerkiksi vanhusten hoitamiselle (Cosmopolitan tammikuu 
2010, 53). Lehtiteksteissä tuodaan esille, että kumppanin huomioiminen ja perheen yhtei-
sen ajan järjestäminen voivat osoittautua vaikeiksi haasteiksi, kun työ vie aikaa.  
Työn määräävästä asemasta arjen ajankäytössä ja naisen elämässä kertovat monenlai-
set lausumat. Elokuvatähdet kertovat haastatteluissaan, kuinka päivät kuvauksissa ovat 
pitkiä ja kuvaukset järjestetään usein kaukana kotoa. Rooleissaan näyttelijät laittavat 
itsensä likoon henkisesti ja fyysisesti, mistä lukuisat katkelmat kertovat. Mallit tekevät 
työtään kitisemättä, jopa sairaina ja loukkaantuneina. Kuten haastatteluaineisto kertoi, 
naiset saattavat mennä sairaana töihin taatakseen työn jatkuvuuden. Mallin kertomaan 
voi rinnastaa omia kokemuksiaan epävakailla työmarkkinoilla:  
 
Haaverit ovat huono juttu, koska palkallinen sairausloma ei kuulu mallin työ-
etuihin. Kun [Julia, EL] Välimäen jalka jäi auton alle kesällä 2009, paraneminen 
kesti miltei vuoden. - - ”Loppusyksystä huoli toimeentulosta alkoi kasvaa. Läh-
din töihin Saksaan, vaikka en pystynyt edes nousemaan portaita, korkokengillä 
kävelystä puhumattakaan”, Välimäki sanoo. Hän klenkkasi castingista toiseen, 
sitoi jalkaan liimasiteen ja toivoi parasta. Eräissä kuvauksissa Välimäki joutui 
teippaamaan jalkansa oikeaan asentoon Versacen 15 sentin korkokenkiin. Sitten 
häntä pyydettiin ”heiluttamaan tukkaa ja hyppimään”. ”Mutta ei ensimmäisenä 
voi alkaa valittaa. Sitten kun on ainakin yrittänyt, voi sanoa, että jalka on juuri 
leikattu, mutta voin kyllä hyppiä yhdellä jalalla.” (Trendi kesäkuu 2011, 36.) 
 
Kovaan työntekoon liittyvät asenteet tiivistyvät ratamoottoripyöräilijä Jasmin Sarjosin (24 
vuotta) kommentissa: ”Olen luonteeltani itsepäinen enkä koskaan anna periksi. Itsensä 
ylittäminen on mahtavaa, ja se kannustaa entistä parempiin suorituksiin.” (Cosmopolitan 
joulukuu 2010, 33.)  
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Koko elämä työtä. Myönteisessä mielessä työhön saatetaan uppoutua ja siitä voidaan 
nauttia niin paljon, että se muodostuu elämän keskiöksi. Tähti saattaa paiskia ”väsymättä 
töitä kulloisenkin projektinsa parissa” (Cosmopolitan tammikuu 2010, 17) ja lukijalle 
kerrotaan: ”Unelmatyössä tahdot tehdä parhaasi, ja olet valmis panostamaan siihen kaik-
kesi – vapaaehtoisesti.” (Cosmopolitan helmikuu 2010, 45.) Lukuisat lausumat haastatte-
lujutuissa kertovat, kuinka menestyjät tekevät työnsä tosissaan ja täysillä. 
Kuuluisuuksien ohella toimittajat, suunnittelijat, kirjailijat ja muut luovaa työtä tekevät, 
yrittäjät ja johtajat elävät lehtiteksteissä kiireistä ja työntäyteistä elämää (ks. Jallinoja 2006, 
168–169)101. Kun huipulle on päästy, työn laadusta ei sovi edelleenkään tinkiä. Huipulla 
ei myöskään katsota kelloa, ”työ tehdään hyvin, vaikka menisi yöhön asti” (Elle touko-
kuu 2010, 63).  
Vähäinen vapaa-aika kertoo työlle omistautumisesta, mutta se kertoo myös menes-
tyksestä. Esimerkiksi Guccin 37-vuotias pääsuunnittelija Frida Giannini ei ehdi syödä-
kään (Elle huhtikuu 2010, 60), ja entiselle pankkialan johtajalle Carina Räihälle ”viikonlo-
put merkitsivät vain sitä, että työpaikalla ei ollut muita häiritsemässä työntekoa” (Olivia 
huhtikuu 2010, 149). Poliitikko Mari Kiviniemi käyttää lounasaikansa työntekoon, mutta 
hän ”pyrkii siihen, että hänellä olisi yksi täysin vapaa viikonloppu kerran kuussa ja yksi 
täysin vapaa päivä viikossa”(Olivia kesäkuu 2010, 43). Kovaa työtä tehdään lähes kellon 
ympäri ja viikonpäiviä katsomatta. Ystävät, harrastukset ja oma terveys voivat jäädä työn 
jalkoihin (Olivia heinäkuu 2010, 33; Olivia syyskuu 2010, 46). 
Joskus lehdet astuvat teksteissään arkisempaan työelämään, mutta tällöinkin viita-
taan tyypillisesti toimistotyöhön. Esimerkiksi tehdastyötä ei työaiheisissa jutuissa edes 
sivuta, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Lukijan arkitodellisuudessa työ voi olla yhtä-
lailla kuluttavaa ja kiireistä, mutta se lienee kuitenkin useimmiten kovin toisenlaista kuin 
naistenlehden jutuissa. Lehtiteksteissäkään ei ole aina kyse vapaaehtoisesta uurastami-
sesta, vaan Cosmopolitan neuvoo myös, kuinka pitkät päivät saa lyhyemmiksi. Neuvon 
taustaolettamus on, että vika piilee työntekijässä, ei esimerkiksi työn määrässä. Niksi on 
toimia tehokkaammin. 
 
Moni istuu toimistolla pitkiä päiviä, koska ei ole laittanut töitään tärkeysjärjes-
tykseen tai asettanuet [asettanut, EL]  niille deadlineja. Kun päätät lähteä toimis-
tosta normaalin työajan jälkeen, pakotat samalla itsesi hoitamaan työsi järjestel-
mällisemmin päivän aikana. Jos kaipaa harjoitusta, kokeile tätä kikkaa: Sovi työ-
kaverisi kanssa, että menette pari kertaa viikossa työpäivän jälkeen yhdessä 
jumppatunnille. Jos jompikumpi peruu, hän joutuu maksamaan toiselle viisi eu-
roa. Sovittu aikataulu, lupaus yhdessä tekemisestä ja raharangaistus pakottavat 
sinut toimimaan tehokkaammin. (Cosmopolitan elokuu 2011, 65.) 
 
Neuvot ovat sinällään uupunutta kannustavia, mutta ne voi lukea myös suorituskeskei-
sinä ja pakottavina ohjeina. Jopa työtaakan alle uupumisesta voi syyttää itseään. Kuten 
Jokisen (2005) tutkimus kertoo, työntekijä saattaa ottaa vastuun jaksamattomuudestaan 
itselleen. Heikkous tai omat luonteenpiirteet nimetään burn outin aiheuttajaksi. Jokinen 
                                                     
101 Samassa tutkimuksessa Jallinoja (2006, 169, 191) esittelee esimerkin siitä, kuinka tutkimus voi 
osoittaa lehtitekstien väitteet pitkistä päivistä liioitelluiksi ja suorastaan virheellisiksi. 
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pohtii, että uupumisen syy voi olla myös diskursiivinen. Nykyisin työelämästä puhutaan 
vaativuutta painottaen. Hän väittää, että tällä on materiaalisia seurauksia eli vaativuus-
diskurssi muuttuu todellakin väsymykseksi ja uupumiseksi. Lopulta ei voidakaan erot-
taa, ”mikä työelämässä uuvuttaa ’suoraan’ ja mikä diskursiivisesti”. Erottelua ei Jokisen 
mukaan kuitenkaan ole tarpeenkaan tehdä, sillä inhimillinen toimija ei erottele tasoja, 
vaan diskursiivinen uupuminen ja ”suorat” syyt limittyvät toisiinsa. (Jokinen 2005, 86–
87.) 
Diili-ohjelman neuvonantaja, varatuomari Maija Nyman (39 vuotta) antaa työelämä-
vinkkejä Cosmopolitanin lukijoille. Hänelle esitetään jutussa väitteitä, joihin hän vastaa. 
Väite siitä, että työ on asetettava aina etusijalle, mikäli mielii menestyä, saa vain osittaista 
tukea. ”Työnantajan- ja tekijän on osattava joustaa tarvittaessa”, hän sanoo. Nymanin 
mukaan ”on aikoja, jolloin työlle joutuu omistautumaan”. Kuitenkin hän itse vietti ”las-
ten kanssa kotona kuusi vuotta”, eikä koe heittäneensä kyseisiä vuosia hukkaan millään 
tavalla. Uupumuksesta Nyman huomauttaa:  
 
Joskus pitää jaksaa painaa muttei uupumukseen asti. - - En ole koskaan kärsinyt 
uupumuksesta. Saan energiaa juoksemista. Uskon, että ihmiset eivät niinkään 
tarvitse nykyistä enempää lomaa – he tarvitsevat vaihtelua rutiineihin. (Cosmo-
politan marraskuu 2011, 64.) 
 
Cosmopolitanissa myös kehotetaan ”kotiin, mars!”. Otsikon alla on mainittu viisi syytä, 
miksi ”kunnon työntekijä ei tee ylitöitä”. Työn laatu kärsii, väsynyt työntekijä on kärt-
tyisä, ja hän ei saa enempää aikaan, vaikka istuisi työpaikalla enemmän ja pidempään. 
Lisäksi työntekijän arvot ovat hukassa, jos työ on tärkeimmällä sijalla elämässä. Lopulta 
ylityöt tulevat vielä kalliiksikin työnantajalle, sillä ”säännölliset ylityöt polttavat jokaisen 
vääjäämättä loppuun”. (Cosmopolitan huhtikuu 2011, 75.) 
Menestys- ja tuhkimotarinat. Lehtiteksteissä kerrotaan kahdenlaisia tarinoita onnis-
tumisista: menestystarinoita työstä ja tarinoita, jotka nimesin tuhkimotarinoiksi. Jälkim-
mäisissä tarinoissa esimerkiksi noustaan ihailluksi kaunottareksi köyhyydestä.  Menes-
tystarinat sijoittuvat sekä tähtien maailmaan että lähemmäs tavallisten ihmisten elämää ja 
työtä. Trendi (elokuu 2010, 26–31) esittelee 27-vuotiaan bloggaajan Hanneli Mustaparran, 
ja jutusta välittyy vahvasti kuva siitä, kuinka kuka tahansa voi nousta muotibloggaajien 
eliittiin. Cosmopolitan kertoo opiskelijan perustaman Mungolife-blogin suosiosta (Cosmo-
politan joulukuu 2010, 32), nuorten yrittäjien yrityksen menestyksestä (Cosmopolitan 
tammikuu 2010, 51), sarjakuvapiirtäjän loppuunmyydyistä albumeista (Cosmopolitan 
marraskuu 2010, 78) ja burleski-harrastajan nopeasta kehittymisestä ja pääsystä mukaan 
kansainväliseen tapahtumaan (Cosmopolitan heinäkuu 2010, 67). Tällaisiin tarinoihin 
lukijan on helppo samastua: blogia voi pitää kuka tahansa, ja uusi harrastus voikin osoit-
tautua pikatieksi menestykseen. 
Muusikko Lady Gagan (syntynyt 1986) tarinassa yhdistyvät menestys- ja tuhkimota-
rina. ”Olin ylipainoinen, ja minulla oli iso nenä ja tosi kiharat ruskeat hiukset”, Gagaa 
siteerataan. Nuoren Stefani Joanne Angelina Germanotan oli vaikea sopeutua tyttökou-
luun, ja hänelle naurettiin. Nyt hän on tähti, palkittu ja juhlittu, kansainvälisessä julki-
suudessa toistuvasti esillä oleva hahmo, Lady Gaga. (Cosmopolitan toukokuu 2010, 26; 
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Elle helmikuu 2010, 45–46.) Köyhistä oloista tulevat muun muassa 35-vuotias näyttelijä 
Eva Mendes (Cosmopolitan helmikuu 2010, 20) ja 27-vuotias huippumalli Natalia Vod-
janova (Elle tammikuu 2010, 38; Elle elokuu 2011, 39). Ellen jutun kuvissa Vodjanova 
poseeraa edustustilaisuuksissa iltapuvuissa, joten kontrasti sanojen ja jutun kuvituksen 
välillä on voimakas. Elle kirjoittaakin, että Vodjanovan elämästä voisi laatia ”todellisen 
ryysyistä rikkauksiin -tarinan” ja että hänen elämänsä vaikuttaa Tuhkimo-sadulta (Elle 
tammikuu 2010, 38; Elle elokuu 2011, 38). Lehtiaineisto sisältää monia vastaavanlaisia 
tarinoita: vaikeasta lapsuudesta voi kohota tähtien joukkoon. Tarinat valavat uskoa sii-
hen, että kuka tahansa voi tulla miksi tahansa. 
Epäonnistuminen. Tie menestykseen on harvoin mutkaton. Lukija voi reflektoida 
omia mahalaskujaan tunnettujen henkilöiden kertomiin tarinoihin omista epäonnistu-
misistaan. Sitkeys ja sinnikkyys kehystävät usein epäonnistumisista kertovia tarinoita, ja 
kertomukset päättyvät menestykseen tai ainakin selviytymiseen. ”Tärkeintä on kokeilla 
rohkeasti uutta, eikä epäonnistumista saa pelätä”, siteerataan seuravalmentaja-
hankevastaava Marianna Tarhalaa (26 vuotta), joka kertoo Trendin (toukokuu 2011, 58) 
jutussa terveestä itsetunnosta.  
Työuupumus. Kova työnteko, kurinalaisuus ja päämäärätietoisuus ovat tulkintani 
mukaan hyveitä, joita jutut edistävät. Jutuissa esitellään missien, mallien, näyttelijöiden ja 
urheilijoiden elämää, joka on täysin ammatin rajaamaa. On kuitenkin pantava merkille, 
etteivät lehtitekstit ohjaa uhraamaan koko elämää työlle. Lukijaa kehotetaan pitämään 
huolta itsestään, ja uupumisesta varoitellaan henkilöjuttujen kautta sekä antamalla suoria 
neuvoja [palkkatyöstä johtuvan] loppuun palamisen välttämiseksi. Kokonaisuutta tarkas-
teltaessa käsityksekseni kuitenkin muodostui, että kovan työnteon kuvailu on lehdissä 
sävyltään ihailevaa ja pitkissä päivissä ja kiireisissä aikatauluissa piilevä vaara saa vä-
hemmän palstatilaa. Elle (heinäkuu 2011, 41) muistuttaakin, ”että runsas työmäärä ei 
automaattisesti kuluta ihmistä loppuun”.  
Työn ääressä oleminen voi viedä ajallisesti eli tunteina mitattuna paljon aikaa, mutta 
yhtälailla työ voi täyttää elämän silloin, kun työn ja vapaa-ajan raja sumenee. Milloin 
esimerkiksi ideoita ympäriltään keräävä luovan työn tekijä on työssä ja milloin vapaa-
aikaa viettämässä? Bloggari on uusi ammatti, jossa työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät 
samalla tavalla kuin vapaiden kirjoittajien kuvaamassa arjessa. Kirjoittaja Riikka Pulkki-
nen kuvailee tilannettaan Olivian artikkelissa: hän on työssä aina. Pulkkinen vastaa puhe-
limeen kuntosalilla ja kirjoittaa matkalla tapaamastaan ihmisestä jutun, jota kauppaa 
Helsingin Sanomiin. (Olivia syyskuu 2010, 134.) Samasta kokemuksesta kirjoittaa samaa 
uraa kokeillut Essi Tammimaa: ”Opin nopeasti ajattelemaan jokaista tapaamista, taide-
elämystä ja kokemusta työn kannalta. Mihin voisin tarjota tästä juttua?” (Olivia lokakuu 
2011, 143.) Lapsettomuutta käsitellessäni lainasin ”katumuodin moniosaajan” Liisa Joki-
sen (36 vuotta) ajatuksia siitä, kuinka hän lapsettomana ehtii osallistua moneen. Hän 
onkin Trendin mukaan kaikkialla, eikä hän erottele työtä ja vapaa-aikaa. Hän pitää yllä 
nettisivustoa ja avustaa lehtiä sekä kokeilee kaikenlaisia projekteja, esimerkiksi vaate-
lainaamon pyörittämistä. (Trendi lokakuu 2011, 48.) Juuri edellä mainittu toinen media- 
ja muotitaituri Hanneli Mustaparta (syntynyt 1982) pitää muoti- ja tyyliblogia eli ”yhden 
naisen yritystä, jossa yksi nainen – hän – tekee viiden ihmisen tehtävät.” Mustaparran 
tehtävänä on valokuvata, shoppailla, hoitaa vilkasta sähköpostiliikennettä ja antaa haas-
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tatteluja. ”Olen oma sihteerini, PR-firmani, valokuvaajani, stailistini ja mallini. Olen aivan 
ylityöllistetty, mutta se ei haittaa.” (Trendi elokuu 2010, 30.)  
”Kunnianhimo, sitoutuneisuus ja tunnollisuus ovat oikeastaan myönteisiä ominai-
suuksia. Miksi hyvät piirteet kääntyvät kantajaansa vastaan?” kysellään Oliviassa (loka-
kuu 2010, 44.) Jutut työuupumuksesta kertovat niin sähköpostiruuhkasta kuin itkukoh-
tauksista ja erilaisista fyysisistä oireista. Vaikka sanaa ”työuupumus” ei käytettäisi, lukija 
tunnistanee varoitusmerkit:  
 
Taulujen ulkopuolella Katjan [Tukiaisen, EL] maailma oli kuitenkin yhä musta-
valkoinen. Hän eli työlleen - - ja teki kuvataiteen maisterintutkintoaan Kuvatai-
deakatemiaan. ”Välillä keho muistutti, etten ole kone. Olen sairastanut vatsaka-
tarria, rytmihäiriötä ja migreeniä.”(Olivia joulukuu 2010, 43.) 
 
Kiireisimpinä viikkoina hän [missi Viivi Pumpanen, EL] joutuu ajamaan 2000 ki-
lometriä - - . ”Pahinta on, kun tuntuu, että kohta nukahdan rattiin. Sitten juoksen 
taukopaikoilla autoa ympäri ja läpsin itseäni naamaan rekkamiesten katsoessa.” 
Hän on kuitenkin päättänyt jaksaa.  (Trendi heinäkuu 2010, 29.) 
 
Omia oireitaan voi tarkastella sekä Olivian (lokakuu 2010, 46) artikkelin ohessa olevalla 
testillä että Cosmopolitanin Juutuitko juoksupyörään? -jutun sisältämän testin avulla. Cosmo-
politanin jutussa on lyhyt johdantoteksti ja kysymyspatteristo, jolla testataan muun muas-
sa kykyä delegoida ja lukijan taipumusta perua harrastuksia työn vuoksi. Juttu ei keskity 
vain työuupumukseen, vaan testi mittaa yleisemmin stressin määrää. Esimerkiksi huoli 
työnsaannista ja elämänmuutokset aiheuttavat myös stressiä. (Cosmopolitan lokakuu 
2011, 95.) Näiden huolten ohella voivat uuvuttaa myös vapaaehtoistyöt (Cosmopolitan 
maaliskuu 2011, 62). 
Olivian artikkeli työuupumuksesta avataan toteamalla: ”Työtään rakastavilla kolme-
kymppisillä on suuri riski sairastua työuupumukseen.” Jutussa esittäytyy Laura, jonka 
mielestä ”oli ihana ottaa läppäri sänkyyn ja naputella vielä pari työmeiliä”. Aamulla hän 
heräsi viideltä ja tunsi olonsa energiseksi. Hän järjesteli seminaarit ja asiakastilaisuudet, 
suunnitteli ja markkinoi. Sitten tapahtui jotakin yllättävää: kesken erään palaverin hän ei 
oikein tiennyt, missä oli ja mitä teki. Hetkeä myöhemmin hän istui autossa parkkihallissa 
ja kun puhelin putosi penkin ja oven väliin, ”Laura sai holtittoman itkukohtauksen”. 
Lääkäriin päästyään hän purskahti taas itkuun ja otti vastaan kaksi kuukautta sairauslo-
maa. (Olivia lokakuu 2010, 42–44.)  
Olivian työuupumusta käsittelevässä jutussa esitellään tilastotietoja, joiden mukaan 
mielenterveydellisistä syistä joudutaan jäämään sairauslomalle yhä useammin, ja lievästä 
työuupumuksesta kärsii noin 25 prosenttia suomalaisista. Vakava uupumus on 2,5 pro-
sentilla väestöstä. Vuonna 2009 sairauslomaa kirjoitettiin mielenterveydellisistä syistä yli 
17 000:lle iältään 25–44-vuotiaalle naiselle. (Olivia lokakuu 2010, 45.) Nuorisobarometrin 
mukaan noin kolmekymppiset naiset ovat muita enemmän huolissaan työn uuvuttavuu-
desta. Myllyniemi (2013) vertailee vuosien 2009 ja 2013 tuloksia ja toteaa, että kokonai-
suutena huoli ei ole lisääntynyt tai vähentynyt, mutta naiset ovat nyt enemmän ja miehet 
vähemmän huolissaan työssä jaksamisesta. Huoli on kasvanut 25–29-vuotiaiden ryhmäs-
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sä ja vastaavasti laskenut alle 20-vuotiaiden ryhmässä. Myllyniemi huomauttaa, että vain 
naisilla huoli työssä jaksamisesta näyttää lisääntyvän ikävuosien kertyessä. Syytä hän ei 
lähde arvailemaan tilastoaineistojen valossa, mutta toteaa: ” Kehityksessä vaikuttaa ole-
van jotain sellaista, joka saa kasvavan huolen jaksamisestaan kohdentumaan erityisesti 
kolmeakymppiä lähestyviin naisiin.” (Myllyniemi 2013, 81.) 
Työ ei koko elämä. Lehtiaineistossa puhutaan paljon kovasta työnteosta, pitkistä päi-
vistä ja sitoutuneesta puurtamisesta. Toisenlainenkin ääni on kuultavissa esimerkiksi 
silloin, kun lukijalle annetaan ohjeita, kuinka tehdä eroa työn ja vapaa-ajan välille. Moni 
nainen tietää arkisten kokemustensa kautta, kuinka töitä tehdään lomallakin. Cosmopoli-
tanin (heinäkuu 2010, 71) siteeraama tieto viestintätoimisto Sopranon tekemästä selvityk-
sestä kertoo: ”49 % työssäkäyvistä naisista paiskii töitä myös kesälomansa aikana”.  Tren-
di kehottaakin kesälomalaista huolehtimaan pelisääntöjen laatimisesta. ”Mikäli mahdol-
lista, kerro, että sinua ei saa lomallasi häiritä. Sinulla on oikeus olla vastaamatta työpos-
tiin tai -puheluihin, ellei toisin ole työnantajan kanssa sovittu.”  
Harrastukset. Useammat aineiston artikkelit ja henkilöjutut kertovat, että työltä halu-
taan ottaa aikaa harrastuksille ja kaverisuhteille. Olivian (heinäkuu 2010, 33) jutussa esi-
tellään TNS Gallupin toteuttamaa asennetutkimusta, jonka mukaan ”joka viides nainen 
haluaisi - - tehdä vähemmän töitä, keskittyä enemmän ystäviin ja elämyksiin, kuluttaa 
vähemmän”. Tutkija Minna Autiota siteerataan:  
 
- - moni nuori on osapäiväyrittäjä, joka tekee töitä vain sen verran kuin täytyy ja 
nauttii lisääntyneestä vapaa-ajasta. ”Erityisesti kolmekymppiset ja sitä nuorem-
mat eivät tarvitse työtä minäkuvaansa pönkittämään”. (Olivia heinäkuu 2010, 
34.) 
 
Harrastukset eivät ole mitenkään erityisen keskeinen teema lehtiaineistossa, ellei tarkas-
tella liikuntaharrastuksia. Lehtiteksteistä käy kuitenkin ilmi, että teksteissä esiintyvillä 
naisilla on useita harrastuksia, ja kuten muun muassa eräässä Olivian (elokuu 2010, 14) 
lukijapalautteessa tulee esille, harrastusten merkitykseen hyvinvoinnin ylläpitäjänä usko-
taan. Harrastuksista tulee kiinnostavia juttuaiheita silloin, kun ne muodostuvat suoranai-
siksi intohimoiksi. Tällainen harrastus voi olla mitä tahansa: bändin fanittamista, kenkien 
keräämistä tai kissanäyttelyissä kiertämistä, kuorolaulua tai urheilua. (Elle elokuu 2010, 
118–120; Trendi elokuu 2011 40–45; Trendi lokakuu 2010, 37.)  
Kotoilu näyttäisi olleen vuosina 2010–2011 vasta nouseva trendi, sillä kotoilusta kir-
joitetaan uutena ilmiönä102. Kotoilua ihailevat mediatekstit ja tv-ohjelmat sekä tuttavien 
näpertely ovat hermostuttaneet toimittaja Noora Nuotion. Hän kaipaa vapautusta ”tum-
pelosyyllisyydestä” ja marssittaa Trendin artikkelissa esiin käsityöinnostuksen, joka tun-
tuu hänen mukaansa riehuvan kaikkialla. (Trendi heinäkuu 2011, 36–37.) 
 
                                                     
102 Myös kiintymys- ja luomuäitiyden – kotoiluinnostuksen paralleelien ilmiöiden  – käsittely on 
lehdissä nykyhetken perspektiivistä katsottuna yllättävän vähäistä. Olivian juttu Relaa mutsi käsitte-
lee vanhempien tavoitetta täydellisestä vanhemmuudesta, ja jutussa esitellään ”supersuorittajien” 
ohella ”kantoliinahippien” tapaa olla kiintymyssuhdevanhempi.   (Olivia syyskuu 2011, 44–47.) 
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Niitä on kaikkialla. Ne istuvat vieressäsi bussissa kutimet kilkattaen ja askarte-
levat televisio-ohjelmissa vanhoista aterimista keittiötauluja. - - Minä olen käve-
levä antiteesi tervehenkiselle puuhastelulle. Itse korjatun pyörän sijasta matkaan 
useimmiten taksilla, ja kun sukkahousuni menevät rikki, en askartele niistä kuk-
kia, nukkeja tai joulutonttuja vaan heitän ne roskakoriin. - - Tuunaamisen ja 
puunaamisen ihanuutta ylistävät niin lehtiotsikot, kirjat, televisio-ohjelmat kuin 
blogitkin. Enää ei riitä, että on vaihtanut valmisruuat itse tehtyyn kotiruokaan. 
Nyt pitäisi virkata olohuoneen matto, askarrella mökkituliaiset ja siinä sivussa 
näpertää oma korukokoelma. Jopa Hollywood-tähtiä on ikuistettu paparazzi-
kuviin virkkuukoukut vauhdissa. Ihan niin kuin paineita ei olisi ollut tarpeeksi 
jo muutenkin. Sen lisäksi, että pitää näyttää hyvältä, luoda uraa, liikkua tarpeek-
si mutta olla myös sopivasti zen, pitäisi jaksaa vielä kotoilla. (Trendi heinäkuu 
2011, 36–37.)  
 
Oliviassa julistetaan, että kotoilu on kirosana. Meri Nykänen kirjoittaa Mielipide-laatikossa 
blogimaailman uudesta trendistä eli kotoilua harrastavista perheenäideistä. Heidän säröt-
tämältä vaikuttava elämänsä on kirjoittajan mukaan epäilyttävää: Miten kaikkeen voi olla 
aikaa? ”Pieniä pilkullisia lastenbodeja, tuunattuja keittiörättejä, pastellinsävyisiä synttä-
rikakkuja.” Nainen ei ehdi tehdä mitään muuta, jos mielii saada kotinsa täyteen kaikkea 
tätä kauneutta ja ihanuutta. Nykäsen mukaan kotoiluilmiö voi viedä naisen takaisin 
1950-luvulle, ”ahtaaseen laatikkoon”, aikaan, ”jolloin perheenäiti suoristeli papiljotit 
päässään olohuoneen verhoja vielä vähän parempaan kulmaan”. (Olivia heinäkuu 2011, 
16.) 
Ystävät. Nainen jakaa aikaansa myös ystäville. Kuten kiireestä kertovissa lehtitekstien 
katkelmissa käy ilmi, sosiaalinen elämä voi vaikuttaa suoritukselta suorituksien joukossa. 
Kiire tarkoittaa myös vaikeutta löytää aikaa ystäville. ”Arjen hulinoissa sosiaaliset suh-
teet saattavat usein kärsiä”, kirjoitetaan Trendissä (heinäkuu 2011, 83). Cosmopolitanin 
(syyskuu 2011, 71) lukija toteaa, että yhteydenpito vain unohtuu arjen kiireessä. Kiireen 
tuomista vaikeuksista huolimatta lehtiteksteissä painotetaan ystävien merkitystä naisen 
hyvinvoinnille. Cosmopolitan (lokakuu 2010, 87) kertookin, että 72 % sen lukijoista saa 
voimaa keskusteluista ystäviensä kanssa. Ystävien tuesta erilaisten vaikeuksien keskellä 
kirjoitetaan myönteisessä sävyssä (esimerkiksi Cosmopolitan heinäkuu 2010, 58; Cosmo-
politan toukokuu 2011, 63; Cosmopolitan kesäkuu 2011, 39; Olivia kesäkuu 2010, 157; 
Trendi toukokuu 2010, 42; Trendi lokakuu 2010, 36; Trendi marraskuu 2010, 43), mutta 
yhtälailla kerrotaan, kuinka ystävyyden dynamiikkaa voivat muuttaa esimerkiksi uusi 
parisuhde, lasten syntymä tai pariskuntien erot (esimerkiksi Cosmopolitan heinäkuu 
2010, 41–42; Elle toukokuu 2010, 154–156; Trendi syyskuu 2011, 45).  
Joskus ystävyys kärsii ihmisten muuttumisesta vuosien mittaan. Trendin kysymys-
vastauspalstalla Elina Tanskanen tuo esille kiinnostavan näkökulmaan tällaiseen muu-
tokseen: se toistuu. Kysyjä kokee, etteivät hänen ystävänsä ole enää samanhenkisiä. 
Tanskanen kirjoittaa, ettei tämä ole hyvä syy katkaista välejä. ”Joskus tulevaisuudessa 
voit taas olla samassa elämäntilanteessa vanhan ystäväsi kanssa ja tuntea nykyiset sie-
lunkumppanisi etäisiksi.” (Trendi syyskuu 2011, 117.) Samaa sanomaa toistaa Cosmopoli-
tan: ”Ja vaikka elämäntilanne hetkeksi vieraannuttaisikin, ystävyys voi lämmetä myö-
296   
 
hemmin uudelleen. Esimerkiksi sitten, kun molempien elämäntilanne on samanlai-
nen.”(Cosmopolitan huhtikuu 2011, 70.)  
Aika lapsille, puolisolle ja itselle. Ajanhallinnan vaikeus on lehtiteksteissä toistuva 
teema. Kiire ja monien tehtävien rinnakkainen suorittaminen kuuluu myös kotiin. Lapsil-
le yritetään löytää aikaa, kuten edellä kerroin, mutta myös itselle ja parisuhteelle pitäisi 
löytää omat hetkensä. Tämä vaatii tietoista paneutumista. Leena Lukkari kertoo Olivian 
artikkelissa, kuinka hänestä tuli ”melkein onnellinen vaimo”. Lasten valvottama paris-
kunta ei löytänyt enää aikaa toisilleen, ja Lukkari kuvaa, kuinka ”miehen vonkaava katse 
muuttui viettelystä työtarjoukseksi”. Pariskunta tajusi, että suurin osa heidän pulmistaan 
”johtui ajan ja oman tilan puutteesta”. Klisee tai ei, ”mutta meidän pitäisi oppia järjestä-
mään aikaa toisillemme”, Lukkari kirjoittaa. (Olivia huhtikuu 2011, 127.) 
Naisen oma aika on sitä aikaa, mikä jää todella vain hänelle itselleen. Lukijapalaut-
teissa lehden kanssa vetäydytään omaan rauhaan (Olivia maaliskuu 2011, 24) tai anne-
taan oman tyttären keskittyä lehteen – äiti keittää kahvit valmiiksi ja vie tyttären lapset 
puistoon (Olivia marraskuu 2010, 24). Naisen oma aika on koottava jutuissa pienistä 
murusista. Ellen kotikylpylä-aiheinen juttu alkaa seuraavalla tavalla: 
 
Avaan kotioven ja huokaan helpotuksesta, kun varmistuu, että olen yksin. Nyt 
on kiire. Puran kassistani joukon houkuttelevia purkkeja ja tuubeja - - . Olen 
hankkinut ne vain itseäni varten. - - Olen päättänyt luoda kotiin pikkukylpylän 
ja viettää hetken kosmetiikan ihmemaassa. (Elle tammikuu 2010, 104.) 
 
Seuraavaksi jutussa kerrotaan tilastotietoja siitä, kuinka vähän naisilla on vapaata aikaa 
päivissään, parikymmentä minuuttia, ja lukijaa houkutellaan joutilaisuuteen. ”Nauti, 
kunnes oven kolahdus tuo arjen takaisin!”(Elle tammikuu 2010, 104.) Ellessä käsitellään 
omaa aikaa myös Ylhäinen yksinäisyys -artikkelissa, jonka mukaan ”yksin olemisesta on 
tullut ylellisyyttä, joihin toisilla ei ole varaa ja toisilla sitä on liikaa”. Eräs juttuun siteerat-
tu henkilö kertoo, kuinka ”lapsiperheessä omaa aikaa on hyvin vähän”. Hän lähtee aina 
mahdollisuuden koittaessa ”juoksulenkille vain iPod ja omat ajatukset seuranani”. Jo 
puoli tuntia riittää, sitaatti vakuuttaa. (Elle huhtikuu 2010, 128.)  
Oman ajan tarvetta myös kritisoidaan. Trendin jutussa kysellään provosoivaan sä-
vyyn, tekeekö kaikki tämä puhe omasta ajasta meistä vain itsekeskeisiä. Mitä siitä seuraa, 
että naiset miettivät ja puntaroivat jatkuvasti omia tarpeitaan ja sisäisiä liikahduksiaan? 
”Itsensä hemmottelu on itsenäiselle naiselle suorastaan velvollisuus”, kirjoittaja piikitte-
lee. (Trendi marraskuu 2011, 45.) Tekstin kärki tähtää juuri itsekeskeisyyteen, ja juttu 
kehottaa miettimään muitakin kuin omaa itseä. Lapsen kanssa vietetty aika tuodaan 
esille esimerkin kautta: 
 
Ystäväni, jolla on alle vuoden ikäinen lapsi, kertoi hämmästyneensä, kuinka lu-
kuisat äititoverit ovat neuvoneet häntä ottamaan omaa aikaa. Häntä taas huvit-
taisi vain olla kotona vauvan kanssa, koska se on niin hauskaa. Elämä voikin 
tuntua helpommalta, kun siitä ei puhu aina jonakin, josta tarvitsee irrottautua 
voidakseen hyvin. (Trendi marraskuu 2011, 45.) 
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Lasten hoitaminen kotona. Naisen ja äidin rooleja pohditaan myös Olivian (syyskuu 
2010, 40–43) artikkelissa Äideistä parhain? Jutussa tarkastellaan pienten lasten hoitamista 
kotona – nimenomaan naisten näkökulmasta. Miksi äidit jäävät kotiin, ingressissä kysy-
tään. Selityksiä haetaan naisen omasta halusta, ja näitä motiiveja tekstissä tarkastellaan-
kin, mutta jutun pääsanomaksi vaikuttaa nousevan kuitenkin homing-ilmiö.  
 
Blogisivustoja selaamalla luulisi, että puoli Suomea leipoo pikkuleipiä, vie lapsia 
metsäretkille ja askartelee etikettejä omenahillopurkkeihin. Ilmiöllä on nimikin. 
Homing tarkoittaa perinteiden, perheen ja käsillä tekemisen arvostusta. (Olivia 
syyskuu 2010, 42.) 
 
Hieman jäljempänä puheenvuoron saa professori Anneli Anttonen, joka on huolissaan 
kotiinjäämisbuumista. Hän näkee kotiäitiyden heikentävän tasa-arvoa. Toimittaja jatkaa:  
 
Romuttavatko naiset siis itse sukupuolten tasa-arvoa, jonka puolesta aiemmat 
sukupolvet ovat taistelleet? Syöksymmekö taas aikaan, jolloin naiset leipovat 
karjalanpiirakoita töistä tuleville miehilleen? (Olivia syyskuu 2010, 43.) 
 
Jutun mukaan kotiin jäävät naiset eivät ole itse huolissaan tällaisista kysymyksistä, sillä 
heille kyse on omasta valinnasta – yksityinen ei ole poliittista, juttu summaa (Olivia 
syyskuu 2010, 43). Kotoilusta ei kirjoiteta muissa aineistooni sisältyvissä jutuissa näin 
kriittisesti ja laajempia yhteyksiä hakien kuin edellä lainatussa Olivian jutussa. Vuosina 
2013 ja 2014, tätä kirjoittaessani, kotoilu on jo vakiintunut termi. Niinpä olen koodatessa-
ni nimennyt kotoiluksi myös koti-illat kissan tai kumppanin kanssa (Olivia joulukuu 
2010, 47; Trendi helmikuu 2010, 34), leppoisat kotipäivät reikäisissä trikoissa laskuja 
maksaen ja kaappeja siivoten (Cosmopolitan kesäkuu 2011, 10), netissä surffaillen ja tele-
visiota katsellen (Elle syyskuu 2010, 157) sekä tunnelmalliset kuvaukset kirjojen ja musii-
kin parissa vietetyistä illoista (Elle kesäkuu 2010, 48). Koti-illoista, kotona puuhailusta ja 
kotitöistä kirjoitetaan lehtiaineistossa myönteisesti ja arkea ihaillen. Kuten edellä totesin, 
aikaa vapaa-ajalle ja perheelle kaivataan juttujen mukaan lisää aikaa. Kotona vietetty aika 
voikin olla tavoite tai unelma: kunpa olisikin aikaa askarrella omenahillopurkeille etiket-
tejä ja kuinka kummassa jollakulla voi olla aikaa tällaisiin näpertelyihin. Tällöin ei olla 
huolissaan ansaan jäämisen tunteesta, kotitöiden rutiinista tai opiskeluvuosien valumi-
sesta hukkaan (vrt. Kimmel  1980, 165), kuten kriittisissä puheenvuoroissa. 
Kotoilun ihastelussa on ainakin edellä esitettyjen kriittisten äänien mukaan kyse pal-
jolti kunnon kotivaimo -puheesta. Tuttu sanapari on ”kunnon äiti”, ja lehtiteksteissä 
kotoilun ja kunnon äidin väliltä onkin löydettävissä yhdistävä tekijä, joka mainitaan 
edellä esitellyssä Olivian kotiäiti-aiheisessa jutussa. ”Äiti jää kotiin, koska<” -listalla on 
eräänä kohtana: ”Hän ajattelee, että hyvä äiti on kotona pitkään.” Seuraava kohta luette-
lossa tukee edellistä lausumaa: ”Hän uskoo, että lapsi voi paremmin, jos äiti on kotona.”  
Kuten Noora Nuotio (Trendi heinäkuu 2011, 36–37) edellä siteeraamassani katkelmas-
sa kritisoi, myös kotoilusta – kuten muustakin intohimoisesta harrastamisesta – voi tulla 
suorittamista. Lehtiaineistossa naisten elämä näyttäytyy monin paikoin kilpajuoksuna 
kohti aina uusia tavoitteita. Lehtiaineistoa kokonaisuutena tarkastellessa muodostuu 
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käsitys, että ulkonäkö, kunto ja lihakset sekä koti nousevat työn rinnalle tai jopa edelle, 
kun tarkastellaan suorituspaineita. Pitkät päivät ja kova työnteko ovat kyllä korostetusti 
esillä, mutta työprojektien ohella tärkeitä projekteja ovat oma itse ja oma elämä.  
Nykynuorisoa kritisoiva muusikko Maija Vilkkumaa (36 vuotta) esittää haastattelussa 
huolensa siitä, miten ihmiset rakentavat kuvitteellista elämän CV:tä. Väliotsikoksi on 
tiivistetty: ”Elämää ei eletä vaan suoritetaan.” Häntä siteerataan: 
 
Nykyään ihmisillä ei ole aikaa tajuta, mitä he haluavat tehdä. Yhteiskunta on 
jatkuvasti suorituskeskeisempi. Tuntuu siltä, että nykyiset parikymppiset – can 
do -sukupolvi – elävät vain kerätäkseen hyvännäköistä ansioluetteloa. Halutaan 
monta tutkintoa, perhe ja lapset parikymppisenä, hieno ura ja kaunis koti. - - Te-
kisi mieli sanoa, että tehkää mitä teette, mutta tehkää se, koska se tuntuu hyväl-
tä, ihanalta ja huikaisevalta. Ei siksi, että se näyttää hyvältä kuvitteellisessa elä-
män cv:ssä. (Trendi huhtikuu 2010, 32.) 
 
Oman onnensa seppä. Vilkkumaa on huomannut, kuinka oman onnensa seppä -ajattelu 
on vallannut alaa:  
 
” - - nykyiset parikymppiset ovat todella taitavia eivätkä häpeile itseään. Heissä 
on jotain amerikkalaista. He eivät ole pessimistisiä, vaan ihanan raikkaita näke-
myksissään. He ajattelevat globaalisti ja uskovat, että heille kuuluu hyvä elämä. 
Ikävä kyllä Suomessa korostetaan suorittamista ja ei voittoa ilman kärsimystä -
ajattelua. Mutta jos vain valmistautuu koko elämänsä huippu-urheilijan tapaan, 
ei se vie lopulta minnekään. (Trendi huhtikuu 2010, 35.) 
 
Vilkkumaan havainto saa osittaista tukea vuoden 2013 Nuorisobarometrista, jonka mu-
kaan noin 80 % nuorista (15–29-v.) totesi ajattelevansa, että menestyminen elämässä on 
kiinni itsestä. Raportista käy ilmi, että näkemys itsestä menestyksen avaimena on vähen-
tynyt. Vuonna 2007 liki 95 % nuorista vielä tuki väitettä. (Myllyniemi 2013, 68.) 80 %:n 
osuus on kuitenkin edelleen merkittävän suuri. Vilkkumaan vertailuasetelma koskee 
vuosikymmeniä, eikä sitä ole suinkaan tarkoitettu tilastollisessa mielessä päteväksi ver-
tailuksi. Hänen havaintonsa liittyy nykysukupolviin ja hänen omaan nuoruuteensa. Kes-
keistä on, että Vilkkumaan haastattelussa suorittaminen ja omannäköinen elämä ovat 
toisilleen vastakkaisia suuntia. Hänen ajatuksissaan painottuu kysymys unelmien toteut-
tamisesta, ei elämän suunnittelemisesta kuvitteellinen CV mielessä. Unelmia pitäisi to-
teuttaa, mutta suorittaminen ei ole tähän oikea ratkaisu. Itse asiassa vasta sitten, ”jos 
suorittamisesta pääsee irti - - voi tosiaan tehdä ihan mitä vain”. (Trendi huhtikuu 2010, 
35.) Jutun sanoma vaikuttaa hieman ristiriitaiselta, mutta selitys on tekemisen ja suorit-
tamisen välisessä erossa. Toinen kumpuaa omasta itsestä, toiseen ajaa jokin ulkopuolinen 
voima. Maija Vilkkumaa varoittelee, ettei elämää saa suorittaa. Hän peräänkuuluttaa 
mielestäni omanlaisen elämän elämistä, mikä on tulkintani mukaan tavoitteena myös 
yleisemmin naistenlehtien teksteissä. Ongelmana on, että nyky-yhteiskunta on hänen 
mukaansa niin suorituskeskeinen, ettei ihmisille jää aikaa ajelehtia ja samalla oivaltaa, 
mitä he todella haluavat eli näkemystä omannäköisestä elämästä ei pystykään muodos-
tamaan.  
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Oman onnensa seppä -puheina näen erityisesti sellaiset haastattelu- ja muut katkel-
mat, joissa toimitaan yksin; vastuu on otettu omille harteille tai jonkin asian onnistumi-
nen on itsestä kiinni. 42-vuotiaan vuorikiipeilijä Carina Räihän sanoin ihminen ottaa itse 
vastuun onnestaan (Olivia huhtikuu 2010, 149). Tällaista henkeä kuvastaa esimerkiksi 
Cosmopolitanin (maaliskuu 2010, 11) pääkirjoituksesta poimittu katkelma: ”- - elämä ei 
vain tapahdu. Siihen, mitä tapahtuu, voi itse vaikuttaa. Kun miettii hetken, mitä haluaa, 
on jo matkalla kohti päämääräänsä. - - Sen, mitä haluaa, yleensä myös saa.” Oman on-
nensa seppä -ajattelu on osa suorittamispuhetta. Ahkerasti kovaa työtä tehden tavoitel-
laan omaa menestystä, jonka voi saavuttaa, kun määrittää tiukasti tavoitteensa ja toimii 
kurinalaisesti. 
”Kaikki on mahdollista” -lausahdus toistuu lehtiteksteissä. Vahva usko menestykseen 
on osa oman onnen takomista. Lausumissa on vahvasti läsnä yksin puurtamisen ajatus. 
Esimerkiski vaatesuunnittelija Aino Vainio (30 vuotta) kertoo esikuvastaan, pr-osaaja 
Kelly Cutronesta (syntynyt 1965): ”Hän on luonut uransa tyhjästä suorasukaisella elä-
mänasenteellaan. Se antaa voimia uskoa, että kaikki on mahdollista.” (Elle elokuu 2010, 
58.) Näyttelijä Eva Mendes (35 vuotta) taas kuvailee saavutuksiaan: ”Olen tehnyt lujasti 
töitä päästäkseni siihen, missä nyt olen. Kukaan perheessäni ei ole auttanut minua. Tun-
tuu mahtavalta ajatella, että olen saanut kaiken aikaan itse omalla työlläni ja tahdonvoi-
mallani.” (Cosmopolitan helmikuu 2010, 20.) Kirjailija Susanna Alakoski (48 vuotta) ker-
too olevansa köyhän perheen lapsi. Nykyistä menestystään ja saavutuksiaan hän kuvaa 
hyvin samoin sanoin kuin Mendes: ”Koko elämäni on ihan toisenlaista kuin muilla suku-
ni jäsenillä. Ja kaiken tämän olen saavuttanut ihan itse, omillani. Kyllä minä olen siitä 
ylpeä.” (Elle syyskuu 2010, 68.) 
Kitisemisen kritiikki. Myös haastatteluaineistossa esille tullut näkemys siitä, ettei ki-
tiseminen auta, pilkahtaa esiin lehtiaineistossakin. Alaa poliisista tatuoijaksi vaihtanut 
Ella Ruuska (45 vuotta) kuulostaa sitaatissaan tutulta: ”En käsitä ihmisiä jotka valittavat 
ja valittavat, mutteivät tee mitään muuttaakseen elämäänsä. Minä haluan päättää itse.” 
(Olivia toukokuu 2010, 42.) Haastattelemani Jenni puhui hyvin samaan tapaan kitisemi-
sestä ja kehotti suuntaamaan voimavarat muutokseen valittamisen sijaan. Kitinän lopet-
taminen ei välttämättä tarkoita repäisyä irti vanhasta elämästä, vaan muutos voi olla 
asenteellinen: työpaikalla ei enää valiteta, vaan aletaan pohtia ammatin hyviä puolia 
(Olivia syyskuu 2010, 141).  
Edellä käsitellyt kovaan työntekoon ja oman onnen takomiseen liittyvät teemat ovat 
tulkintani mukaan osa laajempaa kokonaisuutta, jota voisi nimittää oman elämän raken-
tamiseksi tai projektiksi, jonka kohde oma elämänkokonaisuus on. Projektin ominaispiir-
re on suorittaminen. ”Koska työelämä on tehnyt meistä suoriutujia, viemme projektit 
kotonakin maaliin kunnianhimoisesti”, kirjoittaa Niklas Thesslund (Olivia syyskuu 2011, 
46). Turhat kitinät tulee kitkeä pois ja muistaa, ”että kaikki on mahdollista, jos on valmis 
tekemään kovasti töitä”, kuten muotisuunnittelija, näyttelijä Nicole Richie (28 vuotta) 
siteeraa kollegoitaan (Cosmopolitan syyskuu 2010, 31).  
Oman itsen ohjaaminen kohti yksittäistä tavoitetta tai parempaa elämää on projekti, 
joka vaatii edellä esitetyissä sitaateissa nähtäviä ominaisuuksia. Lehtiaineistossa ihaillaan 
peräänantamattomuutta, sisukasta paneutumista ja erilaisten etappien määrätietoista 
tavoittelua. Lannistumattomuus ja sinnikkyys ovat hyveitä, joita peräänkuuluttavat 
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muun muassa yrittäjät (Cosmopolitan tammikuu 2010, 51; Trendi elokuu 2010, 94; Olivia 
maaliskuu 2010, 151). Menestyksen taustalta löytyy sisukkuutta, olipa kyseessä esimer-
kiksi malli, näyttelijä tai urheilija (Cosmopolitan kesäkuu 2010, 24–25; Cosmopolitan 
joulukuu 2010, 13; Elle joulukuu 2010, 67). 
Itsensä haastaminen. Suorittaminen koostuu menestyksen tavoittelusta, itsekurista, 
itsensä haastamisesta ja ahkerasta arjesta, jossa nainen sukkuloi tehtävästä (ja roolista) 
toiseen. Kääntöpuolia ovat muun muassa väsyminen, itsekriittisyys, ahdistava perfektio-
nismi ja riittämättömyyden tunne. 28-vuotias Katja kertoo Cosmopolitanissa: 
 
”Riittämättömyyden tunne vaivaa välillä. Pitäisi olla aikaa perheelle, parisuh-
teelle, itselleni ja ystäville. Yritän ajatella, että olen riittävän hyvä äiti, puoliso ja 
ystävä juuri sellaisena kuin olen. Koitan olla armollisempi itseäni kohtaan, enkä 
niin kriittinen.” (Cosmopolitan helmikuu 2011, 96.) 
 
Itsensä haastamisella viittaan tekstikatkelmiin, joissa astutaan johonkin itselle uuteen ja 
vaikeaan, esimerkiksi opettelemaan uutta taitoa tai uudelle ammattiuralle. Uusien taito-
jen oppimisen ohella itsensä haastaminen saattaa tarkoittaa lehtiteksteissä liki mitä ta-
hansa, esimerkiksi omien rajojen testaamista urheilussa. Näyttelijöiden työssä itsensä 
haastaminen vaikuttaisi olevan pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Esimerkkejä on run-
saasti: joskus kyse on uuden kielen käyttämisestä, toisinaan vaarallisista stunt-tempuista, 
joskus ammattitaidon venyttämisestä äärimmilleen, kun roolihenkilön luominen on eri-
tyisen haasteellista. Kontekstista riippumatta juttujen esittämä viesti on, että uutta päin 
kannattaa mennä, pelosta huolimatta. Pelon problematiikkaa puretaan selostamalla 
muun muassa, etteivät pelot saa ”estää unelmien tavoittelemista” (Olivia huhtikuu 2011, 
36).  
Suorittaminen ja perfektionismi kulkevat käsi kädessä. Naistenlehdissä tunnetaan 
esimerkiksi täydellisen kodin ja siisteyden tavoittelu (Cosmopolitan joulukuu 2010, 17), 
kympin keskiarvo (Olivia huhtikuu 2010, 149) ja täydellisesti onnistuneen kesäloman 
aiheuttama stressi. Ellen päätoimittaja Mirva Saukkola toivottaa pääkirjoituksessaan 
leppoisaa heinäkuuta. Hänen mukaansa kesä on monille ”kuin näytelmä tai elokuva, 
jossa vain täydellinen roolisuoritus riittää”. (Elle heinäkuu 2010, 9.) Kesällä ”pitää olla 
koko ajan ihan jumalattoman aktiivinen ja toimelias ja koluta läpi kaikki menot”, kirjoit-
taa Trendin päätoimittaja Annaleena Jalava (Trendi syyskuu 2010, 11).  
Juontaja Vappu Pimiä pohtii tekemättömien asioiden tuskailua: 
 
Anna itsellesi armoa. Jos rankaiset itseäsi tekemättömistä asioista, elämä menee 
murehtiessa. - - Kaikki [kaikkien, EL] ei tarvitse olla kunnianhimoisia suorittajia. 
Pyrin olemaan itselleni armollisempi. Ne, jotka häiriintyvät pölykoirista nurkis-
sani, voivat sulkea silmänsä. Kotonani on yhdeksän perkaamatonta vaatekassia, 
lakanani ovat olleet vaihtamatta kuukauden, enkä ole pessyt pyykkiä viikkoihin. 
Laitan asiat tärkeysjärjestykseen. Otan mieluummin tirsat kuin tyhjennän as-
tianpesukoneen. Valitsen pyykinpesun juoksulenkin sijaan vain siksi, että halu-
an kivat pikkuhousut jalkaani. Annan itselleni viikonloppuisin luvan lorvailla 
koko päivän kotona karkkia syöden, vaikka minulla olisi kerrankin mahdolli-
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suus nähdä ystäviäni. Kun nautiskelen, en mieti pätkääkään, mitä sillä välin jää 
tekemättä. (Cosmopolitan marraskuu 2010, 69.) 
 
Pimiän sitaatissa vilisevät suorittamispuheista tutut asiat: siisti ja täydellinen koti, ystävi-
en ahkera tapaaminen eli vilkas ja antoisa sosiaalinen elämä, liikunta sekä kaikkinainen 
lorvailun välttely. Pimiä on päättänyt toimia toisin. Hän kuitenkin käyttää sanaa armolli-
nen, mikä viittaa siihen, ettei Pimiän valinta ole helppo tai ongelmaton, vaan armolli-
semmaksi opetteleminen on haasteellista. Henkilöjutuissa esiintyvät julkisuuden henkilöt 
paljastavat, kuinka perfektionismi ja suorittaminen ovat olleet osa heitä jo lapsuudessa ja 
nuoruudessa.  
Suorittamista voi olla mikä tahansa, väittää tutkija Heta Mulari Cosmopolitanissa. Per-
fektionistisen ajattelutavan mukaan kaikessa pitää olla mukana ja hyvä. Jopa sosiaalisesta 
elämästä tulee suoritusten sarja ja ”parisuhteen etsimisestäkin voi tulla pakonomaista 
suorittamista.” (Cosmopolitan kesäkuu 2011, 57.) Suorittamisen ujuttautumista kaikille 
elämänkentille kuvastavat myös oheiset poiminnat Trendin teksteistä: 
 
Olin tottunut tiukkoihin aikatauluihin ja siihen, että ystävien ja tuttujen kohtaa-
minen oli pikaista ja tehokasta suorittamista. (Trendi joulukuu 2010, 26.) 
 
Olin ennen ajatellut, että ihminen, joka elää kuin viimeistä päivää, syöksähtelee 
seikkailusta toiseen, rohmuaa uusia kokemuksia ja nappaa kiinni jokaisesta tilai-
suudesta. Itseasiassa olen monen aikalaiseni tavoin pitänyt moista hektistä tyki-
tystä lähes ideaalina tapana elää. Kun testasin, miten viimeisen päiväni todella 
eläisin, huomasin kaipaavani aivan toisenlaisia asioita. - - Velvollisuuksille ei ole 
sijaa viimeisenä päivänä. (Trendi kesäkuu 2010, 39.) 
 
Nykyään ihmisillä tuntuu olevan pakkomielle ihmeellisyydestä ja ainutlaatui-
suudesta. Moni ystävistänikin on myöntänyt lopettaneensa jossain vaiheessa 
jonkin harrastuksen tajuttuaan, ettei koskaan voisi olla siinä paras. Lasten val-
mentaminen superlahjakkuuteen alkaa jo kohdussa. Ei siis ihme, että moni tun-
tee paineita siitä, ettei erotu joukosta ulkonäöllään. (Trendi kesäkuu 2010, 55.) 
 
- - terveydestäkin on tullut hikaroinnin kohde. Oli tähtäimessä sitten täydellinen 
ulkonäkö tai terveys, sitä kohti mennään hampaat irvessä. - - ”Ajattelemme, että 
meidän pitää suorittaa mahdollisimman paljon mahdollisimman lyhyessä ajassa. 
Pitäisi olla kaunis, tehokas ja kaikkitietävä ekspertti monella eri elämänalalla. - - 
Kehoa ei voi hoputtaa ja määrätä”, *kehopsykoterapeutti, EL+ Tengström selit-
tää. (Trendi 2010, 91.) 
 
Tuntuu, etten ehdi koskaan tekemään mitään kunnolla. Tahtoisin hoitaa työni 
hyvin, olla hyvä ystävä, urheilla, lukea kirjoja, käydä teatterissa, pitää kodin 
viihtyisänä, hauduttaa tuntikausia pataruokia, nukkua, olla läsnä parisuhteessa 
ja joskus vain loikoilla sohvalla. Ovatko haaveeni epärealistisia? Mitä pitäisi 
tehdä? (Trendi tammikuu 2011, 97.) 
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Olivian lukija on valinnut nimimerkikseen ”Elämä ei ole suoritus, vaan matka”, kun hän 
kirjoittaa kohtaamistaan lapsista ja heidän vanhemmistaan.  Opettajana hän on huoman-
nut, että ”onnistujia ja suorittajia ihaillaan”. (Olivia lokakuu 2011, 24.) Trendin päätoimit-
taja Annaleena Jalava kertoo omista havainnoistaan: 
 
- - miksi me järkevät ihmiset keskitymme aivan liikaa täydellisen elämän ihai-
luun tai sen tavoitteluun, oli kyseessä sitten koti, parisuhde, ruokavalio tai lo-
mamatka. Sen huomaa selvimmin, kun joku tekee toisin – eli normaalisti. Olen 
esimerkiksi seurannut - - ihmistä, joka juuri osti ensimmäisen oman asuntonsa ja 
muutti siihen muitta mutkitta tekemättä pinta- tai muutakaan remonttia. Kiin-
nostavaa oli, kuinka moni ystäväpiiristä oli päätöksestä suorastaan järkyttynyt – 
keittiön kaapithan eivät olleet yhtään kaverini näköiset. (Trendi maaliskuu 2011, 
11.) 
 
Itsensä syyttely ja painostaminen. Mahdotonta tavoittelevien naisten perisynniksi liite-
tään usein itsensä syyttely. Jopa täydellisestä suorituksesta löytyy jotain huomautettavaa. 
Naistenlehtitekstien jutuissa tunnetaan myös suorittaja, joka on valmis tekemään vielä 
hieman lisää silkkaa tunnollisuuttaan tai suorittamisen pakosta. ”Itsensä syyllistäminen 
vähäpätöisimmistäkin asioista on ikävä trendi. Suoritatko sinäkin elämääsi stressin uhal-
la?” kysyy Cosmopolitanin juttu, johon tuo asiantuntijan näkökulman psykologi Pia Char-
pentier: ”Erityisesti naiset lankeavat yhteiskunnan tehokkuuden vaatimukseen, ja ryhty-
vät suorittamaan. Pärjäämisen pakko johtaa syyllistymiseen, kun älyttömiin aikataului-
hin ei pystykään.” (Cosmopolitan tammikuu 2011, 56.) 
Vaatimuksia on monenlaisia. Naiset moittivat teksteissä itseään niin karkkilakon pet-
tämisestä kuin sairastumisestaan. Soimaaminen on toisinaan hetken tai viikon kestävää 
itsensä muistuttelemista, mutta joskus painostaminen ja itsensä syyttely voivat olla jat-
kuvaakin. Itseen kohdistuvaa pysyvää syyllistämistä ovat esimerkiksi ahdistavat ajatuk-
set puuttuviksi oletetuista taidoista ja ominaisuuksista. Kolumnisti Outi Kaartamo pohtii 
tekstissään jatkuvaa, toistuvaa ”morkkista”. 
 
En ole koskaan ollut kiltti tyttö, mutta olen suorittaja. Koska olen suorittaja, joka 
ei saa mitään aikaiseksi, elämäni on jatkuvaa morkkista. Kun työnantajani soit-
taa, epäilen ensimmäisenä jääväni kiinni siitä, että en oikeasti osaa työtäni. Kun 
koirani katsoo minua kulmiensa alta, mietin pitääkö se minua kelvottomana 
omistajana. Huono omatuntoni ei koske pelkästään tekemättömiä tai väärin teh-
tyjä asioita, vaan myös vääriä ajatuksia ja tunteita. (Cosmopolitan maaliskuu 
2010, 113.) 
 
Kaartamo kummastelee, miten kelpaamme toisillemme hyvin, mutta ruoskimme itse-
ämme (Cosmopolitan maaliskuu 2010, 113). Cosmopolitanin lyhyt juttu itsensä vähättelys-
tä ja nimittelystä kehottaa puhumaan ”uudella äänellä” ja ”vaihtamaan levyä pään sisäl-
lä”.  Ääni on haastattelemani Helmin sanoin mörkö, Cosmopolitanin (helmikuu 2011, 94) 
sanoin peikko. Sen voi yrittää vaientaa tai sille voi sanoa vastaan, neuvoo Cosmopolitan 
(kesäkuu 2010, 76) ja kannustaa lukijaa muistamaan oman arvonsa: 
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Usko pois, mokasi ovat muiden silmissä pikkujuttuja ja vatsamakkarasi olema-
ton. Olet hyvä juuri sellaisena kuin olet, joten miksi tuhlaat energiaasi itsesi tur-
haan soimaamiseen? Jos jotain tarvitsee muuttaa, muuta se, ja päästä sitten irti ja 
nauti elämästä. (Cosmopolitan kesäkuu 2010, 76.) 
 
Yllä siteerattu katkelma neuvoineen on hieman yksioikoinen. Teksti kehottaa muutta-
maan sen, mikä on tarpeen muuttaa – mutta entä, jos muutostarvetta ei osaa arvioida 
realistisesti? Kuten jutussa sisäistä ääntä kuvataan, se nalkuttaa pään sisällä kohtuutto-
mia väitteitä ja syytöksiä: ”tyhmä, läski, ruma ja luuseri”. (Cosmopolitan kesäkuu 2010, 
76.) Näiden väitteiden kohdalla realistinen puntarointi tuntuu käytännössä mahdotto-
malta. Vartalokomplekseja käsittelevässä jutussa on tarjottu samoja neuvoja: ”Älä ole niin 
ankara itsellesi.” (Cosmopolitan elokuu 2010, 89.) Jälkimmäistä tekstiä voi kritisoida 
myös siitä, että juttu vain lisää lukijan paineita. Jutussa on siteerattu kuvitteellisia ajatuk-
senvaihtoja nais- ja mieskumppanusten välillä. Nainen tuskailee ääneen: ”Oliko ex-
tyttöystäväsi laihempi kuin minä?” tai ”Yök, olen niin lihava. Katso nyt vatsamakkaroi-
tani!” Juttu varoittaa selvin sanoin, kuinka lausahdukset muuttavat naisen epämiellyttä-
väksi ja jopa rumaksi kumppaniksi. Naisen lausumiin on vastattu ”hän ajattelee” -
kuplissa. Esimerkiksi vatsamakkara-väite herättää miehen huomaamaan vatsamakkarat, 
joita hän ei ennen huomannutkaan, ja ex-tyttöystävän painon pohdinta kääntyykin mie-
hen mielessä epäluottamuksen osoitukseksi: ”Miksi et usko, kun kerron sinulle, kuinka 
kuuma olet?” mies ajattelee. (Cosmopolitan elokuu 2010, 89.)  
Kiltteys ja vaatimattomuus. Liiallinen itsekritiikki on lehtiaineiston naisille tuttu 
pulma. Lehtiteksteissä ajelehtii epävarmuutta omista kyvyistä, liiallista tunnollisuutta ja 
kiltteyttä. Halu miellyttää voi kasvaa taakaksi, kun nainen ei tohdi sanoa napakasti ”ei”, 
vaan suostuu ja mukautuu muiden toiveisiin. Ei-sanan sanominen on kiltille vaikeaa, 
mistä kertovat myös julkisuudesta tutut henkilöt. Kiltteyteen kietoutuu tunnollisuutta, ja 
epäonnistumiset aiheuttavat kalvavaa syyllisyyttä. Tutkimuskonsultti Tarja Pietilän mu-
kaan erityisesti naiset ovat ”helposti todella tunnollisia ja voivat tehdä valtavasti töitä”. 
Jossakin vaiheessa tunnolliset naiset saattavat kuitenkin alkaa kyseenalaistaa omaa toi-
mintaansa. Tämä tapahtuu Olivian artikkelin mukaan 30. ikävuoden tienoilla. (Olivia 
heinäkuu 2010, 33.) Trendissä opastetaan, kuinka irrottaudutaan taipumuksesta tehdä 
kaikkien työt työpaikalla. Samalla tekstissä väitetään, että uhrautuminen ei kannata, jos 
kaipaa työpätkälleen jatkoa. Liika uurastus voi kääntyä katkelman mukaan haitaksi: 
 
Jos raadat saadaksesi määräaikaisen sopimuksesi vakinaistetuksi, muista, että 
järkevä työnantaja arvostaa ensisijaisesti sitä, että osaat priorisoida ja keskittyä 
työssäsi siihen, mikä on tärkeintä. Kaikilla elämänaloilla pärjää paremmin, kun 
keskittyy laatuun ja olennaiseen, ei määrään ja miellyttämiseen. (Trendi lokakuu 
2010, 41.) 
 
Kiire, stressi ja kalenterirumba. Suorittaminen liittyy kiireeseen ja ”moniajoon”. Lehti-
teksteissä kerrotaan kalenterirumbasta, monen asian tekemisestä yhtä aikaa ja nopeista 
siirtymistä tehtävästä toiseen. Kolumnisti Maria Veitola paljastaa, millainen hänen tyypil-
linen aamunsa on: häseltämistä ja tavaroiden etsimistä (Trendi maaliskuu 2010, 28). Moni 
lehden lukija tunnistanee myös toimittaja Heli Koppelon tekemät ”noin sata pikkuasiaa 
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päivässä”.  Työn ohella hänen ”pitäisi tehdä gradusuunnitelma”, hoitaa asuntokaupat ja 
muutto (Cosmopolitan tammikuu 2010, 47).  Cosmopolitanin ajankäyttö-aiheinen juttu 
antaakin ymmärtää, että monella naisella on samanlaisia ongelmia. Juttu neuvoo, kuinka 
tunnistaa arjen aikasyöpöt ja miten vuorokauteen saa lisää minuutteja.  
 
Täyteen buukattu kalenteri tuntuu viholliselta ja työt eivät tekemällä lopu. Se ei 
välttämättä ole huono asia, sillä tutkimusten mukaan ihminen on onnellisempi 
ollessaan kiireinen. Ongelma onkin se, ettemme osaa hallita aikaamme ja siitä 
aiheutuu stressi. Cosmon opeilla saat kalenterisi järjestykseen ja teet itsestäsi 
ajankäytön mestarin. (Cosmopolitan elokuu 2011, 64.)  
 
Jutussa ei siis väitetä, että kiire olisi huono asia vaan päinvastoin. Lukijaa opastetaan eri 
tavoin hyödyntämään aikansa vielä tarkemmin. Esimerkiksi hukkaminuutteja voi ottaa 
käyttöön – tietoinen rentoutuminenkin on parempi valinta kuin istua tyhjä katse silmissä. 
(Cosmopolitan elokuu 2011, 64.)103 Tällä niksillä rentoutumisesta tulee pikemminkin yksi 
toimi muiden joukkoon. Lehdissä neuvotaan, että vapaa aika (siis myös vapaa-ajan rien-
noista vapaa aika) kannattaa merkitä kalenteriin (esimerkiksi Trendi lokakuu 2010, 92). 
Naisten kalenterit täyttävät arkiset kiireet nimesin kalenterirumbaksi. Cosmopolitanin 
tekstissä ”kalenteri paukkuu” ja se ”täyttyy kissanristiäisistä, työpäivät venyvät ja pinna-
si kiristyy”. Tällöin ”tuntuu, ettet ehdi edes syödä tai nukkua”. (Cosmopolitan lokakuu 
2011, 95.) Samainen lehti kuvailee, miten kalenteri täyttyy ulkopuolisten toiveiden perus-
teella. Kalenteri on täynnä ”töitä, tapaamisia, harrastuksia. Rakas henkireikäkin voi 
muuttua stressin lähteeksi.” Illan jumppaa ja leffaa on haastavaa sommitella yhteen. 
Cosmopolitanissa esiintyvät kuvitteelliset hahmot Riie ja Anna kirjoittelevat pikaviestejä 
toisilleen, ja toinen heistä avaa kalenterinsa sisältöä: 
 
Aivan, täälläkin kalenteri paukkuu. Haluatko kuulla viikko-ohjelmani – no, kuu-
let sen joka tapauksessa. Eli maanantaisin on pilates, tiistaina uintirinki, keski-
viikkona lukupiiri, torstaisin on työpalavereja vielä illallakin, perjantaisin nau-
tiskellaan viinikerhossa, ja viikonloppu on viikonloppu. (Cosmopolitan marras-
kuu 2010, 121.) 
 
Tosielämän kalenterirumbasta kerrotaan myös esimerkkejä. Europarlamentissa vasem-
mistoryhmän apulaispääsihteerinä työskentelevän Sanna Lepolan (40 vuotta) kalenteri-
käytäntöjä kuvaillaan hänen työtään esittelevässä jutussa. Hän toteaa, että elämässä täy-
tyy priorisoida. Onnistuminen työn ja perheen yhdistämisessä ”vaatii sitä, että on hyvin 
vähän elämää työn ja kodin ulkopuolella”. (Olivia syyskuu 2010, 46.) 
 
Sunnuntaisin Sanna aikatauluttaa tulevan viikon. Hän merkkaa kalenteriin koti-
asiat pinkillä, työasiat vihreällä ja muut keltaisella. ”Strasbourgin-viikoille 
merkkaan miehelleni valmiiksi, mitkä vaatteet lapset laittavat päälle minäkin 
päivänä.” (Olivia syyskuu 2010, 46.) 
                                                     
103 Saman vuoden aiemmassa numerossa Cosmopolitan (helmikuu 2011, 53) tuomitsee monta rautaa 
tulessa -ajatuksen urbaaniksi myytiksi: ”Aivot käsittelevät yhden asian kerrallaan.” 
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Kynnys ry:n varapuheenjohtajan, luottamustoimissa toimivan Amu Urhosen (30 vuotta) 
kalenteri on samoin täynnä. Ingressin mukaan hänen elämäänsä mahtuu perhe ja nousu-
johteinen ura. ”Tuore äiti auttaa Keski-Aasian naisia ja puolustaa vammaisten oikeuksia”. 
Heti jutun alkuosa kertoo Urhosen täysistä päivistä tarkemmin: 
 
Amu Urhosen, 30, kalenterista on vaikea löytää koloa tapaamiselle. Mustakanti-
sen kirjan sivut täyttävät esikoiskirjan viimeistelylle varatut tuokiot, vammais-
järjestö Kynnyksen kokoukset, Tampereen kaupunginvaltuuston istunnot, gra-
duseminaarit ja äitiysneuvolakäynnit. (Elle heinäkuu 2011, 39.) 
 
Ruuhkavuodet. Opiskelun, työn ja perheen täyttämän kalenterin voi nähdä merkkinä 
ruuhkavuosien elämisestä. Haastatteluaineisto ei anna ”ruuhkavuosille” yhtä tiettyä 
sisältöä, mutta naiset tunnistivat sanan ja liittivät sen kiireeseen ja aikataulutettuun elä-
mään. Vaikka haastateltavat yhdistivät sanan lehtiteksteihin, lehtiaineistossani ruuhka-
vuosista kirjoitetaan vain paikoitellen eksplisiittisesti. Implisiittisesti ruuhkaisuutta voi 
nähdä jo edellä kuvatuissa täysissä kalentereissa ja monissa (rinnakkaisissa) toimissa ja 
tehtävissä. Olivia-lehdessä on linjaus: ”Oliviassa ei käytetä sanaa ruuhkavuodet. Helpot-
taako?” kysyy päätoimittaja Niina Leino pienessä jälkikirjoituksessa, joka seuraa Peruna 
kerrallaan -otsikoitua pääkirjoitusta. Tekstin ideana on kritisoida ”olen ihan finaalissa” -
puhetta. Leinon mukaan omat rajat tulevat todella harvoin vastaan, vaikka näin usein 
toistellaan.  
 
Kun tarpeeksi monta kertaa toistaa, että työ- ja perhe-elämän yhdistäminen ny-
ky-yhteiskunnassa on aivan mahdotonta, kyllä sen lopulta reippainkin uskoo. 
Arjessa jaksaa paremmin, kun vähentää murhepuhetta ja pysähtyy silloin tällöin 
miettimään, mihin kaikkeen ihan tavallinen ihminen on kyennyt. Ihastelun voi 
aloittaa omista vanhoista saavutuksista. Valtavan uskon lisäksi supersuorittajilla 
[viittauskohteina ultrajuoksija ja lapsiaan valmentava ”tiikeriäiti”, EL+ on toi-
nenkin työkalu. He tietävät, ettei onnistuminen ole yksi suuri ponnistus vaan 
monta pientä pakerruksen hetkeä. Pidä se mielessä, kun aloitat suuritöistä pro-
jektia. Voi tuntua raskaalta kuoria potut sadan hengen juhliin, mutta ei se mah-
dotonta ole. Istut vain alas ja alat kuoria. Peruna kerrallaan. (Olivia lokakuu 
2011, 21.) 
 
Tekstikatkelmaa voi lukea useammalla tavalla, mutta selkein tulkinta on, että päätoimit-
taja kokee poistavansa lukijoiden hartioilta turhaa taakkaa. Jos ruuhkavuosi-sanaa toistel-
laan ja toistellaan, alamme pian uskoa, että meillä on ruuhkaa eli kiire. Pääkirjoituksen 
sanomaa voi kuitenkin kritisoida. Ovatko arjen toimet ja tehtävät rinnastettavissa työpro-
jektin palasiin tai perunoihin? Voiko työtä, lapsia ja kotia hoitavalle, harrastavalle ja ystä-
viä tapaavalle naiselle sanoa, että tee vaan palanen kerrallaan ja ei, et ole finaalissa, sinul-
la oli vain rankka viikko? Jos tekstiä lukee näin, pääkirjoitus on pikemminkin turha kitinä 
pois -puhetta. 
Koska ruuhkavuosia ei mainita sanana aineiston teksteissä kuin yksittäisiä kertoja, ei 
esimerkiksi ruuhkavuosien sijoittumisesta kronologiseen elämänkulkuun voi tehdä tark-
koja päätelmiä. Cosmopolitan (tammikuu 2010, 35) olettaa, että mies kärsii työstressistä ja 
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valvoo lasten vuoksi 30–35-vuotiaana. 41-vuotias kapellimestari Susanna Mälkki sanoo 
elävänsä ruuhkavuosiaan ja kommentoi kovaa työtahtia ja runsasta matkustamista: ”Ku-
kaan ei pakota minua mihinkään. Nämä ovat ruuhkavuosiani, ja haluan käyttää ne näin.” 
(Olivia tammikuu 2011, 36.) 
Lehtiteksteissä naisten arki on monimutkaista ja nopeatempoista. Parisuhteeseen liit-
tyviä teemoja käsittelen omana kokonaisuutenaan jäljempänä, mutta on selvää, että 
ruuhkavuosiin, kiireeseen ja stressiin liittyy myös huoli parisuhteesta ja vaikeus hallita 
perheen ajankäyttöä. Nainen jakaa oman aikansa eri rooleille, joista (vain) yksi on rooli 
kumppanina parisuhteessa. Kiireestä ja stressistä kirjoitetaan paljon niin työ- kuin vapaa-
ajan vaivana. Kiireeseen viitataan esimerkiksi ilmaisuilla kiivas tahti (Cosmopolitan 
tammikuu 2010, 7) ja ylikierrokset (Trendi tammikuu 2011, 76). Lehdissä kannetaan huol-
ta muun muassa päällekkäisten ajatteluprosessien aiheuttamasta sähläämisestä (Olivia 
toukokuu 2011, 140) ja univajeesta (Trendi tammikuu 2011, 76). Uni ei tule, kun mieli 
askartelee erilaisten huolten, keskeneräisten ja tulevien toimien parissa (Cosmopolitan 
lokakuu 2011, 95). Kiireen ja stressin aiheuttamista seksipulmista kirjoitetaan myös (esi-
merkiksi Cosmopolitan toukokuu 2010, 53; Olivia huhtikuu 2011, 138; Olivia kesäkuu 
2011, 155) ja jopa stressin vaikutuksista hedelmällisyyteen (Cosmopolitan syyskuu 2010, 
103).  
Kiireestä muodostuu lehtiaineistossa ainakin kolme kuvaa. Ensinnäkin esillä on kii-
reen ja stressin puristus, joka uhkaa polttaa ihmisen loppuun. Stressi aiheuttaa fyysisiä 
oireita, monenlaisia epämääräisiltä tuntuvia vaivoja ja on kaiken kaikkiaan vakava uhka 
hyvinvoinnille. Toiseksi kiirettä kuvataan sukkulointina roolista toiseen, jolloin lehtiju-
tussa esiintyvä henkilö näyttäytyy hyvässä valossa: hän on suosittu, kaikki tahtovat tava-
ta hänet (ks. henkilökuvien myönteisyydestä Siivonen 2006, 228). Kolmanneksi kiirettä ja 
(sopivaa104) stressiä voidaan jopa haluta, kuten stressittömämpää elämää etsinyt toimitta-
ja Heli Koppelo: ”Loppuviikosta tajuan jopa kaipaavani stressiä: tarvitsen sen tuomaa 
energiaa saadakseni hommia eteenpäin.” (Cosmopolitan tammikuu 2010, 47.) 
Kiireen kauhistelu. Eräs näkökulma kiireeseen on vielä Trendissä (syyskuu 2011, 38–
39) esitetty ajatus ilon palauttamisesta työntekoon. Jutun on kirjoittanut lehden päätoi-
mittaja Annaleena Jalava, ja hän muistelee jutussa onnitteluja (ja niin sanottuja ”onnitte-
luja”), joita hän sai siirryttyään uuteen tehtäväänsä, vetämään Trendiä. Rohkaiseviakin 
sanoja sanottiin, mutta ”monessa toivotuksessa tuli viimeistään toisessa lauseessa esiin 
kauhistelu siitä, miten stressaavaa työ olisi”. Jalava on nimennyt työstä ja työelämästä 
valittamisen työnillitykseksi. Ilmiölle ovat tyypillisiä puheet liiasta vaatimisesta, muutos-
ten ja supistusten rassaavuudesta sekä sairauspoissaolojen lisääntymisestä. Jalava tutus-
tui – ja ”sairastui” – ilmiöön heti siirryttyään työelämään. ”Parikymppisten mediatyöläis-
ten lempiharrastus oli jatkaa työpäivää palkatta purnaamalla yhdessä siitä, miten pomo 
riistää, palkka ei riitä ja aina on kiire”, Jalava muistelee. Nuoret työntekijät puhuivat juuri 
niin kuin olivat muidenkin kuulleet puhuvan. Totuus oli Jalavan nykyhetkisen arvion 
                                                     
104 Sopivan ja liiallisen stressin raja lienee yksilöllinen ja muutoinkin vaikea määrittää. Tietääkö 
stressaantunut itsekään, milloin stressiä on liikaa? Kenties naistenlehtien testit ja jutut pyrkivät 
auttamaan asiassa.  
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mukaan kuitenkin toinen: ”Oikeasti meillä nyt vain oli työpaikka, jossa vaadittiin työsuo-
ritusta.” (Trendi syyskuu 2011, 38–39.)  
Lyhyesti sanottuna Jalavaa on ”alkanut siepata se, että kaikki puhe työstä tuntuu 
koskevan ihmisen hyvinvointia ja jaksamista”. Hän kyselee, eikö ole aivan tuttua ja taval-
lista, että työ aiheuttaa joskus väsymistä, ja että työ on osa ihmisen elämää. ”Töissä on 
rankkaa -mantran" toistelu on monella tapaa haitallista, Jalava väittää. Jos valittaa työstä 
vapaa-ajallaan, täyttää työ yhä suuremman osan ihmisen elämästä.  
 
Minä haluaisin lanseerata työelämään iloisen upshiftaamisen ilmapiirin. Siihen 
kuuluisi se, että ainakin kerran kuussa jokainen yrittäisi löytää jotain hyvää sa-
nottavaa työstään – ja ilmaisisi sen myös ääneen. Ehkä nillitys alkaisi vaihtua jo-
honkin rakentavampaan, sillä puhetavat luovat todellisuutta. Eikä se edelleen-
kään tarkoittaisi sitä, että oikeista epäkohdista pitäisi vaieta. (Trendi syyskuu 
2011, 39.)  
 
Jalava uskoo sanojen voimaan: kiireen hokeminen rakentaa kiireistä ilmapiiriä, ja hänen 
mielestään tätä mantraa toistellaan liki kaikkialla, liki jatkuvasti. (Trendi syyskuu 2011, 
38–39.)  Lehtiteksteissä kiiresanastoa onkin viljalti, kertovathan täydet kalenterit ja multi-
tasking juuri kiireestä ja stressistä. Poimin aineistoni lehtiteksteistä vielä erikseen mainin-
nat tulospaineista ja vajaamiehityksestä. Myös Jalava mainitsee: ”On aloja, joilla oikeasti 
on kohtuuttoman rankkaa: tuskin kirjoittaisin näitä sanoja, jos työskentelisin hoitajana 
alimiehitetyllä vanhusten vuodeosastolla.” (Trendi syyskuu 2011, 39.) Esimerkin tällaisis-
ta työoloista tarjoaa Ellen kuvaus 41-vuotiaan Susanna Seitakallion menneistä työvuosis-
ta: 
 
Syksyllä 2007 Susanna Seitakalliota, 41, väsyttää. Uupuneita ovat kaikki muut-
kin, jotka työskentelevät Haagan kuntoutuskodissa Helsingissä. Mielenterveys-
potilaita hoidetaan vajaamiehityksellä, sillä osa henkilökunnasta on koko ajan 
sairauslomalla. Kuumeilua, nivelkipuja, sydänoireita, ihottumaa ja hengenahdis-
tusta. Masennusta ja uupumusta. Työilmapiiri on ankea. Henkilökuntaa kuun-
nellaan vasta, kun Helsingin Sanomat uutisoi homeongelmasta ja paljastaa, että 
johto on pimittänyt tutkimusraportteja jo pari vuotta. - - Moni hoitaja irtisanou-
tuu, mutta Susanna tulee joka päivä töihin. (Elle heinäkuu 2010, 45.) 
 
Tulospaineet ja kilpailu työssä. Työhön liittyvää kilpailua käsitellään lehtiaineistossa 
osana työhyvinvointijuttuja: elämäntaitovalmentajat ja muut asiantuntijat pohtivat, kuin-
ka erilaiset ongelmat näkyvät työpaikoilla. Kilpailuhenkisyydestä tai sisäisestä kilpailusta 
ei siis kirjoiteta mitenkään korostetusti vaan osana muita ongelmia. Ajankohtaisiksi pul-
miksi lehtiteksteissä koetaan eritoten vaikeus keskittyä työtehtäviin sekä työn soluttau-
tuminen vapaa-aikaan, ja myös kiire ja epävarmuus saavat palstatilaa. Kirkkaimmin 
kilpailuhenkisyys ja parhaille sijoille pyrkiminen näkyy henkilöjutuissa, joissa haastatel-
laan eri alojen tähtiä tai sellaisiksi pyrkiviä.  
Lukija voi löytää eväitä oman työnsä pohdintaan jopa huippumallin kertomasta, 
vaikka oma työ poikkeaisikin paljon mallin työstä. 22-vuotias malli Suvi Koponen sanoo, 
ettei hän seuraa omaa sijoitustaan models.com-listalla, jolla listataan menestyvimpiä 
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malleja. Hänen mielestään lista on vain ”yhden ihmisen mielipide siitä, kuka on huipulla 
ja kuka ei”. Mallin elämästä poimittu esimerkki on näyte siitä, kuinka kilpailulle voi 
kääntää selkänsä. Koponen haluaa toimia harkiten, muttei laskelmoi ranking-listojen 
sijoituksilla. Hän ottaa lomaa, pitää taukoa ja jutun sanoin ”kuuntelee mieluummin itse-
ään ja omaa jaksamistaan” kuin Internet-sivuston mielipiteitä. (Elle elokuu 2010, 46.) Kun 
Ellen juttua lukee eteenpäin, Koposen käsitykset saavat laajemman kontekstin. Hän aset-
taa työn tiettyihin mittasuhteisiin: 
 
”Yritän aina ottaa kaiken ilon irti kuvauksista. Emme ole tulleet paikalle suorit-
tamaan aivoleikkausta. Kyse ei ole elämästä ja kuolemasta.” Suvi osaa kertoa 
työstään viehättävän sarkastisesti. Kenellekään ei pitäisi silti jäädä epäselväksi, 
että hän arvostaa jokaista saamaansa tilaisuutta. (Elle elokuu 2010, 46.) 
 
Koposen sanoista pystyy rakentamaan loogiselta vaikuttavan päätelmien ketjun: jos ei 
lähde mukaan ulkopuolisten sanelemaan kilpailuun, vaan toimii itseään kuunnellen, 
säästyy loppuun kulumiselta. Tämä edustaa harkittua suhdetta työhön, mikä tarkoittaa 
myös työn ja sen tuomien mahdollisuuksien arvostamista. Samalla tulee rakentaneeksi 
antoisaa suhdetta työhön, kun ymmärtää, että ilon voi yrittää ottaa irti mistä vain työteh-
tävästä. 
Huippumallien maailmassa kilpailu on erilaista kuin monella suomalaisella työpai-
kalla. Kilpailua on jo kilpailu työpaikasta. 20-vuotias lihanpakkaaja Saara Kolu kertoo:  
 
”Meilläpäin on aika vähän töitä tarjolla, ja vielä vaikeampi on löytää töitä, jos ei 
ole kokemusta ja suhteita. Poikaystäväni isä omistaa teurastamon, jossa olen 
töissä. - - Lihanpakkaajan työ on yllättävän kiireistä. - - Välillä saan ihan tosissa-
ni juosta paikasta toiseen. Meillä on useita toimitusaikoja päivässä, eivätkä tava-
rankuljettajat ole mielissään, jos lasti ei ole ajallaan valmis.” (Trendi huhtikuu 
2011, 42–43.) 
 
Kilpailuna voi pitää myös työpaikalla leijuvaa huolta siitä, kenen määräaikaista työsuh-
detta jatketaan uudella pätkällä ja minkä mittaisesta pätkästä on kysymys. Toisaalta käsi-
tykset siitä, mikä on pitkä työsuhde ja mikä ei, vaihtelevat. Olivia-lehden jutussa pohdi-
taan, kuinka ”suhtautuminen työhön taitaa olla muuttunut vähintään yhtä paljon kuin 
työelämä”. (Olivia heinäkuu 2010, 33.) 
 
Ainakin työelämä on muuttunut. Helsingin yliopiston tutkijan Minna Aution 
mukaan yhä useammalla työpaikalla on kovempi kiire, enemmän epävarmuutta 
ja vähemmän avoimuutta kuin ennen. Yhä useamman työ ujuttautuu vapaa-
aikaan ja yhä useamman työtä mitataan, kilpailutetaan ja testataan.  - - Työpsy-
kologi Anne Hyvén lääkäriasema Mehiläisestä sanoo ihmisten sitoutuvan työ-
hönsä lyhyemmäksi ajaksi kuin ennen. Tilastoissa se ei näy, mutta Hyvénin vas-
taanotolla kyllä. ”Asiakkainani on eniten akateemiseesti koulutettuja naisia. Nyt 
jo kolmen tai neljän vuoden työsuhde tuntuu monista pitkältä.” (Olivia heinä-
kuu 2010, 33.) 
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On opiskeltava pidemmälle -väite tuli esille haastatteluaineistossa. Ellan sanoin on olta-
va vähintään maisteri, jotta on jotakin. Lehtiaineistossa pidemmälle kouluttautumisen 
vaade tulee esille kriittisin sanakääntein. Lehtiteksteissä ihailua herättävät enemmänkin 
luovat alat. Myönteisellä tavalla piirtyvät esiin kirjoittajat, vaatesuunnittelijat, mallit, 
elokuvatähdet ja muut luovat, taiteelliset ja näkyvät ammatit. Tavallisia ja ”huonoja” 
ammatteja lähestytään toisinaan kuin etnografin elkein. Cosmopolitan (huhtikuu 2010, 62) 
esittelee lipuntarkastajien arkea, ja jutussa pohditaan, miksi toiset hommat leimataan ala-
arvoisiksi. Trendi esittelee töitä, joita ”kukaan muu ei halua tehdä”. Esimerkkiammateiksi 
on poimittu roskakuski ja päivystävä sosiaalityöntekijä sekä juuri mainittu teurastamo-
työntekijä. (Trendi huhtikuu 2011, 41.)  
Olivian lukijapalautteessa kummastellaan kapeaa käsitystä ammateista. Kirjoittajan 
mukaan työpukeutumista käsitelleessä jutussa keskityttiin liikaa bisnesmaailmaan. ”Kui-
tenkin meitä on paljon esimerkiksi kuntien palkkalistoilla olevia naisia, jotka myös ovat 
kiinnostuneita tyylistään”, nimimerkki muistuttaa. Palaute on otsikoitu Opettajakin tekee 
työtä, sillä kirjoittaja toivoo juttua esimerkiksi opettajien työlookeista. (Olivia huhtikuu 
2010, 22.) Opettajankin työ on siis ”tavallista” työtä lehtitekstien maailmassa105. Kiittävää 
lukijapalautetta julkaistiin Cosmopolitanin lipuntarkastajien työtä esitelleestä jutusta. Eräs 
kiitosten kirjoittajista kertoo olevansa töissä hampurilaisravintolassa ja kummastelevansa 
kavereidensa kommentteja työstään. Toinen kirjoittaa samaan tapaan: 
 
”Kerrankin naistenlehti käsitteli maanläheistä työtä eli lipuntarkastajien arkea 
pelkkien pintaliitoammattien sijaan. Lehdet pitävät itsestään selvänä etenkin 
muotijutuissa, että kaikki naiset ovat konttorirottia tai uratykkejä. Vaikka itsekin 
olen ollut hanttihommissa muun siivoojana ja tehtaissa, arvostan näitä töitä, sillä 
niilläkin aloilla tarvitaan ahkeria osaajia.” Minerva (Cosmopolitan toukokuu 
2010, 12.) 
 
Työn mielekkyys. Kuten haastatteluaineistossa, myös lehtiaineistossa toivotaan työltä 
mielekkyyttä (ks. työn mielekkyyden tavoittelun normista Åkerblad 2014, 118). Vuoden 
2013 Nuorisobarometri kertoo selkeästi, että työn mielekkyys on nuorille tärkeämpää 
kuin työstä saatava palkka. 15–29-vuotiaista vastaajista yli 80 % piti työn sisältöä palkkaa 
tärkeämpänä. (Myllyniemi 2013, 68–69.) Siihen, mitä mielekkyys tarkoittaa, avaa yhden 
näköalan Cosmopolitanin listaus ”Mistä voit tunnistaa sen juuri itsellesi oikean työ- tai 
opiskelupaikan?”. Luetteloon on poimittu innostus, halu tehdä parhaansa sekä tunne 
kehittymisestä ja palautteen saaminen. Palaute on tärkeää, jotta motivaatio säilyisi. 
(Cosmopolitan helmikuu 2010, 45.)  
Nykyisten kolmekymppisten uudenlainen, aiemmista sukupolvista poikkeava suhde 
työhön ja työntekoon on eräänä aiheena laajahkossa Olivian artikkelissa, jossa käsitellään 
2010-luvun miestä. Jutun kautta uusi miestyyppi esittäytyy naislukijoille ja samalla esitel-
lään nykyisten kolmekymppisten sukupolvea. Artikkelia varten on haastateltu muun 
muassa professori Juha T. Hakalaa ja useita muita asiantuntijoita. Lisäksi jutussa siteera-
                                                     
105 Opetustyö esitetään tavistyönä eli luovan työn vastakohtana Olivian (lokakuu 2011, 141–145) 
jutussa. 
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taan myös EVAn arvotutkimusta. Artikkelin mukaan nuoret miehet haluavat antaa ai-
kansa ennemmin harrastuksille ja perheelle kuin työlle, joten pitkät päivät ja painava 
vastuu eivät houkuta heitä. (Olivia kesäkuu 2010, 37.) Suunnittelija Samu-Jussi Koski 
kertoo samasta muutoksesta:  
 
”Meidän kolmekymppisten sukupolvi ajattelee työnteosta eri tavalla kuin ai-
emmat ikäpolvet. On niin ysäriä tehdä pitkää päivää ja olla kuoleman partaalla 
vain siksi, että saa hienot talot ja autot. Minun ikäpolveni ei kaipaa statusta ja tit-
teleitä. Me etsimme kivoja työpaikkoja.” (Olivia toukokuu 2010, 32.) 
 
Olivian seuraavassa numerossa julkaistiin kaksi kiittävää lukijapalautetta Kosken henki-
löjutusta. Nimimerkkien takaa kirjoittavat henkilöt saattavat olla miehiäkin, mutta olisi 
oletettavaa, että he toisivat sukupuolensa esille, jos näin olisi. Lukijat ovat asettautuneet 
Kosken tilanteeseen ja peilaavat hänen kokemuksiaan omiinsa. Toisessa viestissä lukija 
kertoo, että hänen työyhteisössään ”ajatellaan, että meille kolmekymppisille riittää lihava 
lompakko ja korkea arvonimi käyntikortissa”. Lukija itse ajattelee toisin: töissä tulisi olla 
kivaa tai ainakin siedettävää. Ajatus on viisikymppisille työkavereille hänen mukaansa 
vieras. Toinen palautteenantaja ihastelee Kosken rohkeutta irrottautua suuren yrityksen 
johtotehtävistä ja kykyä laittaa oma hyvinvointi muun edelle. Hän päättää tekstinsä: 
”Pystyisinpä itse samaan.” (Olivia kesäkuu 2010, 16.) Työ ei ole koko elämä -ajattelu 
nousee näin esiin vastapainona kovalle työnteolle. Tällainen ajattelu liittyy myös toivee-
seen työn mielekkyydestä. Sujuvimmin nämä sitaistaan yhteen 25-vuotiaan opiskelijan, 
Jenni Siilaston, sitaatissa: ”Toivon saavani mukavan työn, mutta tärkeintä elämässä ovat 
ihmissuhteet.” (Cosmopolitan heinäkuu 2011, 63.)  
Samaisessa Olivian numerossa jatketaan EVAn arvo- ja asennetutkimuksen (2010) 
hyödyntämistä, kun työn ja vapaa-ajan tavoittelusta kirjoitetaan Irtiottoja-artikkelissa. 
Tässä katkelmassa työ on kuitenkin keskeinen osa elämää, ja siihen kohdistuu paljon 
odotuksia. Perheenkin merkitys on esillä, kun tuloksia pohditaan. Jos perhe ei tuo sisäl-
töä elämään, sisältö haetaan työstä: 
 
Ennen kaikki oli selvää: työ toi tekijälleen palkan, jolla tämä elätti perheensä. 
Nyt työn pitää tarjota työntekijälle myös kehitysmahdollisuuksia, keinoja toteut-
taa itseään ja sisältöä elämään. Erityisen tärkeää se on silloin, jos sitä perhettä ei 
ole. ”Aiemmin lapset antoivat perustellun syyn himmata. Nyt lapsia saadaan 
vasta myöhemmin jos lainkaan. Odotukset työtä kohtaan kasvavat”, sanoo TNS 
Gallupin tutkimuskonsultti Tarja Pietilä. (Olivia heinäkuu 2010, 33.) 
 
Katkelmasta voi tehdä johtopäätöksen, että lapsien kotona hoitaminen soi aiemmin hen-
gähdystauon, jonka turvin työtä pystyi sietämään. Lehtiteksteissä kannustetaan joko 
esimerkin voimin tai suorin sanoin vaihtamaan työtä, jos nykyinen tehtävä tai työpaikka 
ei tunnu mielekkäältä. Irtiottoja-jutussa pohditaan, miksi niin monet suomalaiset haluavat 
pois stressaavasta työstä, vaikka voisi luulla, että ”vakituinen työpaikka olisi kullan ar-
voinen maailmassa, jossa epävarmuus, työttömyys ja pätkätyöt lisääntyvät”. (Olivia 
heinäkuu 2010, 32–35.) Töissä ei kannata laskea tunteja, minuutteja ja sekunteja työpäivän 
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päättymiseen (Cosmopolitan maaliskuu 2011, 68) ja siihen, että pääsee mielekkäiden 
harrastusten pariin (Olivia syyskuu 2010, 140). Cosmopolitan on koonnut neuvoja, joilla 
voi tiirikoida itsensä vapaaksi tylsästä työstä ja löytää uusi, mielekkäämpi työ. Juttu toi-
mii samalla opastuksena yleisemmin työnhakuun, mutta sanoma on selkeä: ”Pakene, kun 
vielä voit”. (Cosmopolitan maaliskuu 2011, 68–70.)  
Yrittäjyys. Lehtiaineistossa mielekästä työtä tekevät eritoten yrittäjät. Jutuissa yrittä-
jyys näyttäytyy vapautena ja itsenäisyytenä, kun lopultakin voi tehdä mitä haluaa. Tyy-
pillistä on, että yrityksen perustanut tai freelanceriksi siirtynyt haastateltava kokee va-
pautuneensa ahdistavasta tai rajoittavasta työelämästä. ”Rakastan yrittämisessä itsenäi-
syyttä, sitä, että saan itse päättää, mitä teen”, tiivistää 30-vuotias ravintoloitsija Annukka 
Miettinen (Cosmopolitan joulukuu 2010, 33.). Kyseessä on emansipatorinen siirtymä, 
jossa henkilö – usein nainen – ryhtyy tekemään sitä, mistä on haaveillut. Näiden teksti-
katkelmien äärellä on helppo yhtyä Ruohon ja Saarenmaan (2011) näkemyksiin tarinoi-
den ”hyvyydestä”. Tällaisissa tarinoissa on paljon hyvän jutun aineksia, sillä niissä on 
niin rohkeutta, heittäytymistä, oman elämän ottamista haltuun kuin myös toteutuvia 
unelmia. (Ruoho & Saarenmaa 2011, 88–89.) Kakkualan yrityksen perustanut Annina 
Kasonen (32 vuotta) oivalsi neljän aikaan aamuyöllä, valmista kakkua katsellessaan, että 
”tämä on se, mitä tahdon tehdä ja missä olen hyvä”. Hän sanoo olevansa ”huomattavasti 
aiempaa itsevarmempi ja avoimempi”, hyvä omassa työssään ja hän luottaa onnistumi-
seensa. (Cosmopolitan heinäkuu 2010, 68.)  
Toisaalta yrittäjyys sitoo: ”Muutenkin pitkät työpäivät venyivät iltamyöhään, kun ha-
lusin viilata ravintolaa vieläkin paremmaksi. Uutena yrittäjänä oli lisäksi pakko olla lähes 
koko ajan tavoitettavissa”, kertoo 24-vuotias ravintoloitsija Annukka Miettinen. (Cosmo-
politan joulukuu 2010, 33.) Maikku Ihamuotila (48 vuotta) muistelee, kuinka teki kun-
tosaliyrittäjänä 12-tuntisia päiviä seitsemänä päivänä viikossa (Elle maaliskuu 2010, 68). 
Pitkät päivät eivät tarkoita isoja rahoja, sanoo 30-vuotias suunnittelija Kirsi Nisonen (Elle 
Accessories 2010, 37). Yrittäjäksi ryhtyneen Elina Arposen (32 vuotta) työtä esittelevässä 
jutussa kerrotaan, kuinka hän lapsen nukahdettua ”joutuu usein avaamaan läppärinsä”. 
(Olivia joulukuu 2010, 51.) 
Lehtitekstit ovat yrittämiselle myötämielisiä, ja yrittäjyys esitetään usein aherruksena, 
rohkeutena ja uskona omaan itseen. Cosmopolitanin yrittäjämyönteisyydestä kertoo sekin, 
että yksi lehden vuosittaisen Fun Fearless Female -äänestyksen kategorioista on vuoden 
yrittäjä. (Cosmopolitan marraskuu 2010, 78–79; Cosmopolitan marraskuu 2011, 28–29.)  
Vapaus on toistuva sana yrittäjä- ja freelancer-aiheisissa tekstikatkelmissa, ja se aset-
tuu vastakohdaksi palkkatyölle eli tilanteelle, jossa tekee töitä toisten määräysvallan alla 
(vrt. Åkerblad 2014, 40–43). Aikaansa ja resurssejaan voi käyttää miten tahtoo – vaikkapa 
hoitaa omia asioitaan päivällä tai poiketa kävelylle; kustantaja saa kustantaa mitä kirjoja 
haluaa (Olivia helmikuu 2010, 34, 37) ja yksityisen kätilöpalvelun kätilö saa kulkea syn-
nyttäjän vierellä, eikä vain jakaa lääkkeitä (Olivia lokakuu 2011, 51). Palkkapussi voi olla 
pienempi kuin palkkatyössä, mutta se ei haittaa, kun saa tehdä sitä, mitä todella tahtoo 
(Olivia heinäkuu 2010, 34; Trendi elokuu 2010, 94). Yritys voi olla jopa ”projekti” eli yksi 
kiinnostava tekemisen kohde muiden joukossa (Olivia heinäkuu 2010, 34; Cosmopolitan 
helmikuu 2011, 55; Trendi marraskuu 2010, 32). Freelancerina toimimisesta haaveileva 
lukija voi puntaroida toiveitaan lukiessaan, kuinka freelancer tienaa tulonsa pieninä 
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palasina. Esimerkiksi 28-vuotias Suvi-Elina Enqvist on vaihtanut mallin työt toimittajan 
tehtäviin, mutta hän toimii myös myyntiagenttina ja stailaajana (Elle huhtikuu 2011, 63).  
Työn ja perheen yhteensovittaminen. Äitiys ja työ ovat lehtiteksteissä esillä etenkin 
silloin, kun pohditaan työn ja perheen välillä tasapainoilua. Paikoitellen huomiota saavat 
myös vaikeudet, joita äitiysvapaalta palaaja voi kohdata. Tähtien tarinoihin voi samastua, 
sillä moni äiti lienee kohdannut samanlaisia pulmia. Joskus äitiyslomalainen yrittää pala-
ta tehtävään, jota ei enää olekaan – työpaikalla on vähennetty väkeä ja äitikin on päätynyt 
lähtijöiden listalle (Olivia maaliskuu 2011, 144) tai mielessä voi olla huoli siitä, tarjotaan-
ko työpaikalla enää uusia kiinnostavia tehtäviä (Olivia syyskuu 2010, 43). 
Aineiston teksteistä syntyy vaikutelma siitä, että äitiysvapaalta töihin palaavat naiset 
kokevat enemmän iloa kuin huolia ja vaikeuksia. Töihin paluuta vartova äiti voi potea 
töihinpaluukuumetta (Trendi maaliskuu 2010, 17), mutta yhtä lailla valinta siitä, palatako 
jo töihin vai ei, voi tuntua pulmalliselta. Trendin päätoimittaja Elina Tanskanen teki jutun 
omista mietteistään. ”Jouduin vähän aikaa sitten tekemään vaikean valinnan: piti päättää, 
palaanko töihin vai jäänkö kotiin äitiysvapaan jälkeen.” Päätöksen tekeminen vei viikko-
ja, ja juttu seuraa päätöksentekoprosessia. Jutun ideana ei ole esitellä Tanskasen yksityis-
elämää vaan päätöksentekoa tärkeysjärjestykseen asettamisen avulla. Silti teksti avaa 
näkymän kirjoittajan sisäiseen pohdiskeluun. Tanskanen mietti, mikä on tärkeää ja totesi 
lopulta, että perhe oli noussut arvojen luettelossa korkeimmalle sijalle. Hän soitti esimie-
helleen ja ilmoitti, että haluaa jatkaa hoitovapaataan vielä vuodella. (Trendi huhtikuu 
2011, 46.) 
Tanskaselle oli ollut hyvinkin selvää, että lapsi ei muuta hänen ja puolisonsa työssä-
käyntiä: ”Ajattelin, että - - kiikuttaisimme vähän kypsyneemmän rakkauden hedelmän 
johonkin kivaan päiväkotiin. Me vanhemmat tekisimme töitä niin kuin ennenkin.” Lap-
siarki oli kuitenkin – Tanskasen sanoja mukaillen – onnellisen koukuttavaa, ja kotiin 
jääminen alkoikin houkuttaa. (Trendi huhtikuu 2011, 46.) Tanskasen kuvauksesta välittyy 
vahvasti mielikuva siitä, kuinka molemmat vaihtoehdot ovat puoleensavetäviä. Olisi 
ihanaa olla kotona, olisi ihanaa palata töihin. Lehtiteksteissä naiset usein haluavatkin 
molemmat.  
Hieman varauksellisempi ote uran ja äitiyden yhdistämiseen välittyy laulaja, näytteli-
jä Fergiestä (34 vuotta) kertovassa jutussa. Ennen kuin tekstissä päästään lapsiin saakka, 
siteerataan Fergien kollegaa Kate Hudsonia: ”- - Fergie on onnistunut tasapainottamaan 
uran ja parisuhteen, niin vaikeaa kuin se naisartistille onkin.” Tätä ei selitetä enempää, 
mutta kun kuvioon lisätään kumppanin ja työn oheen lapset, teksti muuttuu sävyltään 
epäilevämmäksi. Vauvoista voidaan keskustella tulevaisuudessa, mutta: ”juuri nyt en 
halua minkään häiritsevän keskittymistäni. Juuri nyt elän vain tätä hetkeä.” (Cosmopoli-
tan tammikuu 2010, 17–19.) Juttu on aineistolle tyypillinen siten, että siinä piirtyy esiin 
kaksi puolta, jotka molemmat ovat tekstissä tosiksi oletettuja. Nainen voi periaatteessa 
toteuttaa useampaa roolia yhtä aikaa, mutta esimerkiksi muusikon kiertue-elämää on 
mahdotonta yhdistää pienten lasten hoitamiseen. Mallit, näyttelijät ja urheilijat ovat to-
denneet, ettei jatkuva matkustaminen sovi pienten lasten äidille. Näyttelijä Diane Kruger 
(syntynyt 1976) on suunnitellut hankkivansa lapset esikuviensa tapaan vasta nelikymp-
pisenä, kun ura sen sallii (Elle heinäkuu 2010, 39), ja samanlaisista valinnoista kertovat 
myös esteratsastaja (Elle joulukuu 2010, 67–68) ja kirjailija (Olivia maaliskuu 2010, 28, 31) 
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sekä entinen kansanedustaja (Olivia syyskuu 2010, 35, 37). Naisen monista mahdollisista 
rooleista huolimatta todelliset toimet, työt ja tehtävät eivät käytännössä limity106.  
Lasten hoitaminen kotona. Haastatteluaineiston sisältämät pohdinnat lasten kotihoi-
dosta sisältävät perusteluja valinnalle. Jos naisen (tai perheen) valinta on hoitaa lasta tai 
lapsia pidempään kotona, tätä valintaa tulee taustoittaa jollakin tavalla. Ansiotyöhön 
palaavan äidin ei taas odoteta perustelevan valintaansa (Julkunen 1995, 91). Lehtiaineis-
tossa kotihoidon valitsemista perustellaan esimerkiksi halulla nähdä, kuinka oma lapsi 
kehittyy; joskus syyksi mainitaan ihan vain ”halu olla lasten kanssa, kun he ovat pieniä”, 
kuten 34-vuotias Päivi Laakso-Kuivalainen kertoo Olivian jutussa. Hän on nyt kotiäiti ja 
vuosia kotona tulee kertymään ainakin viisi. Kansainvälisen yrityksen markkinointipääl-
likön työ sisälsi matkustamista ja tapaamisia, ja tekstissä työtä luonnehditaan vaativaksi. 
Nyt hänellä on aikaa valmistaa hilloa ja käydä pulkkamäessä lasten kanssa. (Olivia syys-
kuu 2010, 42.) Poimin lehtiteksteistä erikseen mainintoja, joissa korostuu ”breikki työstä” 
-ajatus107 (ks. Kelhä 2005, 213; Repo 2007, 237–238). Esimerkiksi 35-vuotias, Lauraksi ni-
metty nainen pohtii Olivian artikkelissa: 
 
Lauran kaveripiirin työuupuneet ovat olleet hänen laillaan lapsettomia sinkkuja. 
Vaikkei lastenhoito ole lomaa, se on keskeytys työelämästä. ”Voi olla, että moni 
nainen tekee lapsen, kun alkaa uupua.” (Olivia lokakuu 2010, 44.) 
 
On syytä huomata, kuinka lasten kotihoito esitetään jopa korostuneesti valintana. Esimer-
kiksi Repo (2007) on todennut, että vanhemman valinnanvapaudesta on tullut vallitseva 
diskurssi julkisessa lastenhoitokeskustelussa. Hän on tuonut esille monisävyisempiä 
näkemyksiä lastenhoitoratkaisuista, ja hänen tutkimuksensa muistuttavat siitä, ettei va-
linta ole niin vapaa saati yksinkertainen kuin tavallisesti esitetään. (Repo 2007, 232–235, 
240–241; ks. laajemmin Repo 2009.) Jallinoja (2006, 102–103) otaksuu, että valinnanva-
pauden korostaminen on suosiossa sen vuoksi, että valinnanvapaus on nykyisin liki 
kaikkeen käypä perustelu.  
Molemmissa aineistoissa tulee esille ”toisten” tai ”muiden” kriittinen asennoituminen 
lasten kotona hoitamista kohtaan. Naiset vaikuttivat ajattelevan, että aina on joku tai 
jokin taho, joka pitää valintaa huonona. Samasta arvostelusta kertoo saaneensa osansa 
jopa elokuvatähti Demi Moore: ”Kun päätin jäädä kotiin, ratkaisuani kritisoitiin ankaras-
ti.” (Elle joulukuu 2010, 60.) Kotoilu-ilmiötä, kotihoidon suosiota, kiintymysvanhem-
                                                     
106 Esseisti ja kääntäjä Antti Nylén sanoo Olivian jutussa, että on ylipäätään ”väärin puhua työn ja 
perheen yhteensovittamisesta, koska molemmat ovat läsnä koko ajan”. Ongelmaa ei ole, jos on vain 
yksi kutsumus, joko perhe tai työ, mutta Nylénillä itselläänkin niitä on kaksi. Ratkaisu on sopeutua. 
Nylén näkee tilanteessaan jopa edun: työt on tehtävä ajallaan, sillä hän ei ”voi kirjoittaa öitä läpeen-
sä”. (Olivia heinäkuu 2010, 41.) 
107 Tauolle – lasten kanssa kotiin – tahtovat sekä tähdet että niin sanotut tavalliset ihmiset. 30-
vuotiaan näyttelijän Natalie Portmanin työtahtia luonnehditaan tiukaksi, mutta ”nyt Natalie odottaa 
esikoistaan - - . ’Eiköhän nyt ole aika ottaa rauhallisesti ja antaa elokuvien odottaa hetki’, Natalie 
huokaa.” (Elle huhtikuu 2011, 55.) Hengähtämään halusi myös ”hometaloruletin” vuoksi väsynyt, 
velkajärjestelyyn joutunut 35-vuotias Miia Korpela: ”Samaan aikaan jätin työni pienjännitelaitteita 
valmistavassa teknologiayrityksessä. Päätin olla lasten kanssa kotona niin kauan kuin he olivat 
pieniä. Homeruletti oli sitä paitsi vienyt voimani.” (Olivia helmikuu 2011, 109.) 
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muutta ja konservatiivisten arvojen paluuta käsittelevissä artikkeleissa äitien halu jäädä 
kotiin hoitamaan lapsia herättää huolta niin tasa-arvon heikkenemisestä kuin työvoiman 
riittävyydestä (Olivia syyskuu 2010, 43; Olivia syyskuu 2011, 47; Trendi helmikuu 2010, 
28). Julkunen (1995) tiivistää, että molemmat äitiyden mallit, sekä kotiäitiys että työssä-
käynti, ovat kulttuurisesti ristiriitaisia. Kotiäitiys on ”ylevää ja moraalisesti oikein”, mut-
ta samalla ”ei-mitään”. Ansioäiti on normaali ja syyllinen samanaikaisesti. (Julkunen 
1995, 89–90.) 
Olivian juttu Äideistä parhain? hakee syitä siihen, miksi äidit jäävät kotiin. Juttu alkaa 
kuvauksella ruispellosta, pönttöuunin rätinästä, itse ommellusta esiliinasta ja puuhellalla 
odottavista piirakoista ja kahveista. Asiat liittyvät blogin kuvitukseen, jonka on laatinut 
34-vuotias bloggaaja Maija Voutila. Hän kertoo: ”Elämäni on muuttunut rennommaksi. 
Pidän siitä, että kaupassa on aikaa jutella myyjän kanssa. Stressi on nykyään sellaista, että 
voi ei, en ehdi siivota.” Juttuun liittyy infolaatikko kotiin jäämisen syistä, ja lähteeksi on 
mainittu Katja Revon (2009) väitöstutkimus. Näissä syissä toistuu Voutilan mainitsema 
rennompi rytmi. Infolaatikon mukaan kotona lapsia hoitava nainen ”haluaa pois oravan-
pyörästä”, ”arvostaa rauhallista arkea ja jaksamistaan” tai hän haluaa tauolle työelämästä 
pohtimaan ”arvojaan ja paikkaansa maailmassa”. Muita mahdollisia syitä ovat vaikeudet 
yhdistää työ ja perhe, työnantajan haluttomuus osa-aikaistamiseen sekä usko siihen, ”että 
lapsi voi paremmin, jos äiti on kotona”. Nainen voi myös ajatella, ”että hyvä äiti on koto-
na pitkään”. (Olivia syyskuu 2010, 40–41.)  
 Äideistä parhain? -jutun saamassa lukijapalautteessa toistetaan tauko työstä -ajatus, ja 
samalla kirjoittaja kritisoi muita jutun sisältämiä väittämiä. Lukija ihmettelee, kuinka 
nainen muka luopuu urastaan, jos hän hoitaa kotona lapsia pari vuotta. ”Kummallinen 
ajatus oli myös se, että kotiin jääminen heikentäisi tasa-arvoa. Hyvänen aika sentään! 
Minulle se oli hyvä breikki työstä.” (Olivia lokakuu 2010, 22.) Tv-ohjelmassa Diili neu-
vonantajana toiminut varatuomari Maija Nyman (39 vuotta) kertoo olleensa lasten kanssa 
kotona kuusi vuotta. Hän kokee näiden vuosien parantaneen organisointikykyään ja 
lisänneen kärsivällisyyttään. (Cosmopolitan marraskuu 2011, 64.) Tuottaja, toimittaja ja 
juontaja Katja Ståhl on kokenut saman toisin päin: vuodet levy-yhtiössä olivat ”äitiyden 
esiaste”. Muusikkojen paimentaminen rinnastuu Ståhlin mielessä omien lasten kasvatta-
miseen. (Olivia syyskuu 2010, 51.) 
Yhteishuoltajuuteen liittyvät vapaaviikot tai -päivät eivät – yllättävää kyllä – saa juu-
rikaan huomiota lehtiaineistoon sisältyvissä teksteissä. Vapaaviikon vapaudesta kirjoite-
taan selkein sanoin vain eronneita pariskuntia esittelevässä Olivian jutussa, jossa siteera-
taan 27-vuotiasta Tiina Elosta: ”Nyt se, että lapsi on puolet ajasta isänsä kanssa, on minul-
le hengähdystauko.” 33-vuotias Mia-Mari Ikonen toteaa, että eron jälkeen hän on ”saanut 
vapaata myös lapsista”, mikä on hänelle aivan uusi tilanne. (Olivia tammikuu 2011, 96, 
99.) Asianajaja Maija Auvinen toteaa erojuhlista kertovassa jutussa: ”Lapset halutaan vain 
osa-aikaisesti. Ennen ainakin äiti otti vastuuta lapsista kokoaikaisesti eron jälkeenkin.” 
(Olivia toukokuu 2010, 146.) 
Anoppi tai äiti hoitaa lapsia. Omien vanhempien, puolison vanhempien ja muiden 
sukulaisten tarjoama lastenhoitoapu tulee odotetusti esille lehtiteksteissä (ks. Julkunen 
1995, 102–104). Äitien ja anoppien apu pilkahtelee esiin erilaisina mainintoina: toimittaja 
kuvaa aamuaan ja kertoo, kuinka anoppi on hoitanut äidin juhlien vuoksi lapsia ja nuk-
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kuu nyt sohvalla (Cosmopolitan joulukuu 2011, 60); haastateltava saa tekstiviestin lap-
senvahtina olevalta äidiltään (Olivia huhtikuu 2011, 40). Teksteissä ei pohdita kriittisesti 
kysymystä isovanhempien halukkuudesta osallistua lastenhoitoon, vaan jopa asiantunti-
jan tukemana lausutaan, että vanhempien olisi hyvä olla tukena tyttärelleen lastenlasten 
synnyttyä (Cosmopolitan toukokuu 2011, 79). Olivian (helmikuu 2011, 38) artikkelissa 
todetaan, että kolmekymppisten paluumuuttoa kotiseudulle vauhdittavat usein isovan-
hemmat – apu lastenhoidossa on tervetullutta (ks. Schaie & Willis 1996, 160–161)108. Näin 
vaikuttaisi ajatelleen myös 42-vuotias Johanna Tuliainen, joka on adoptoinut kaksi lasta 
Intiasta: ”Kun ensimmäinen lapsi oli tulossa, muutin Helsingistä Lahteen, jossa vanhem-
pani asuvat. Turvaverkko on pienessä kaupungissa tiiviimpi.”(Olivia toukokuu 2011, 
147.) Pelialan yrittäjä, 32-vuotias Elina Arponen kertoo: ”Kun molemmat vanhemmat 
ovat yrittäjiä, isovanhemmat ovat suuri apu. He voivat tarvittaessa hakea lapsen tarhas-
ta.” (Olivia joulukuu 2011, 50.) 
Perheen elättäminen ja kumman ura -kysymys. Kumman ura -pohdinnan liitin 
osaksi perheen elättämistä koskevia lausumia, vaikka paikoin kyse ei olekaan erityisesti 
rahasta, vaan enemmänkin uran edistämisestä. Kaupunkikulkureiksi tituleeratut Daria 
Miau (22 vuotta) ja Max Wernér (26 vuotta) ovat haastatteluhetkellä Amsterdamissa, 
jonne tultiin jutun mukaan miehen toivomuksesta: 
 
Ulkopuolisesta näyttää, että Daria on omaksunut 1950-lukulaisen kotirouvan 
roolin. Häntä ajatus ärsyttää. ”Ei pidä paikkaansa! Me olemme Maxin kanssa ta-
sa-arvoisia, eikä hän tietenkään roudaa minua paikkoihin, jonne en halua.” To-
tuus silti on, että Daria on jättänyt omat opintonsa seuratakseen Maxin urakiitoa. 
Toisaalta valinnan voi nähdä rohkeana vetona aikana, jolloin jokaisen pitäisi 
keskittyä omaan menestykseen. Daria sanoo opiskelleensa ensin maailmaa – ja 
hankkivansa ammatin sitten joskus. (Trendi huhtikuu 2011, 50.) 
 
Lehtiteksteissä valitaan kriittinen lähestymistapa puheisiin miehestä perheenelättäjänä. 
Olivian (maaliskuu 2010, 35) artikkelissa todetaan 50 vuodessa tapahtuneesta muutokses-
ta naisen asemassa: ”Nainen voi jo ansaita perheessä eniten ja mies jäädä kotiin lapsia 
hoitamaan.”  Cosmopolitan arvioi, ettei suurimmalle osalle nuorista miehistä ole pulmal-
lista jäädä kotiin hoitamaan lapsia, ”eikä heitä ahdista olla suhteessa se vähemmän tie-
naava osapuoli”. Tätä väitettä kuitenkin kiirehditään täsmentämään: ”Toiset miehet taas 
saattavat tuntea jäävänsä menestyvän ja määrätietoisen naisen varjoon.” (Cosmopolitan 
tammikuu 2010, 35.) 31-vuotias Jan-Mikael Nokelainen kertoo kokeneensa tulevana isänä 
häpeää ollessaan rahaton (Trendi helmikuu 2010, 33). Esitetty miete muistuttaa, kuinka 
mies voi edelleen kokea velvollisuudekseen elättää perheensä109. Yhtälailla myös naisen 
                                                     
108 Näissä teksteissä ei pohdita toisensuuntaista apua: keski-ikäistyvän tyttären ikääntyville van-
hemmilleen tarjoamaa tukea (vrt. Schaie & Willis 1996, 160–163). 
109  Mies maksaa -periaate on ainakin Cosmopolitanissa tunnettu. Cosmopolitanin kolumnisti Antti 
Luusuaniemi (syntynyt 1979) vastaa kysymykseen ravintolalaskun maksajasta suorasanaisesti: 
maksaja on ehdottomasti hän. Luusuaniemi liittää laskun maksamisen hyviin, herrasmiesmäisiin 
tapoihin. ”En voisi kuvitella vieväni naisen treffeille ja laittavani hänet maksamaan. - - Tykkään olla 
herrasmies, avata ovia ja huolehtia ravintolalaskusta.” (Cosmopolitan elokuu 2011, 72.) Kuitenkin 
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itsetunto voi olla kovilla, jos hän joutuu elämään miehensä varoilla (Olivia helmikuu 
2010, 109), olipa perheessä kotona hoidettavia lapsia tai ei. Psykologi Pia Charpentier 
summaa: 
 
”Naisen rooli on ollut perinteisesti esimerkiksi perheessä vastuullinen: on hoi-
dettava velvollisuudet, muuten käy huonosti. Miehet puolestaan tuntevat vas-
tuuta rahan ansaitsemisesta.” (Cosmopolitan tammikuu 2011, 57.) 
 
Kysymystä siitä, kumman ura asetetaan etusijalle ja kumpi jää kotiin, käsitellään aineis-
toon sisältyvissä lehtijutuissa jonkin verran. Poliitikko Mari Kiviniemi tiivistää kokemuk-
sensa ruuanlaittoon liittyvän esimerkin avulla. Esimerkin edellä on kuvattu, kuinka Kivi-
niemi käväisee kotona puoli tuntia – hän ”ehtii nähdä lapsensa valveilla, vaikka ilta me-
nee puheenjohtajatentissä”.  Puolessa tunnissa hän piipahtaa kotona ja ehtii kuulla päi-
vän tärkeimmät kuulumiset. Jutun mukaan äidin ollessa ministeri ”isällä on vetovastuu 
perheestä”. Kiviniemeä siteerataan: ”Roolit ovat muuttuneet. Menin naimisiin miehen 
kanssa, joka ei ollut koskaan tehnyt perunamuusia. Nyt lapset eivät suostu syömään 
minun tekemääni.” (Olivia kesäkuu 2010, 43.) 
On osittain ristiriitaista, kuinka lehtijutuissa kirjoitetaan uuskonservatismin noususta 
ja homing- eli kotoiluilmiöstä sekä naista kotiin sitovasta kiintymysvanhemmuudesta, 
kun toisaalla samoissa lehdissä puhutaan omien rahojen tärkeydestä ja väitetään olevan 
hyväksyttyä, että mies hoitaa lapsia kotona. Ristiriitaa selittää osin kriittinen ote kotoilu-
aiheisissa jutuissa: vaikka ilmiöstä kirjoitetaan, naisten halukkuutta kotitöihin kritisoi-
daan.  On kuitenkin totta, että henkilöjutuissa haastateltava esitetään myönteisessä valos-
sa, vaikka hän korostaisikin keskittyvänsä lapsiin ja kodin piiriin.  Olivian artikkelissa 
esitetään, että ”suomalaiset eivät - - pidä perhekeskeisyyttä ja uraa vastakohtina”. Asian-
tuntijana jutussa haastateltu tutkija Ulla-Riikka Tapionlinna selittää, ettei kotiin jäänyt 
puoliso ole ”arvotasolla - - hylännyt uraa”. (Olivia syyskuu 2010, 42.) Kenties lausuma 
tarkoittaa, että kotona ollaan väliaikaisesti, ei pysyvästi, ja lasten hoidon jälkeen on tar-
koitus panostaa jälleen uraan.  
Trendin kysymys-vastauspalstalla kaivataan neuvoa: ”Jos puolisolla on isommat tulot 
kuin itsellä, pitäisikö hänen maksaa isompi osa - - yhteisistä menoista?” Elina Tanskanen 
vastaa kysyjälle, että se mitä suhteessa on tehtävä, on keskustella raha-asioista. ”Vaikka 
raha on vain vaihdon väline, se voi symboloida merkittäviä asioita: itsenäisyyttä, rakka-
utta tai valtaa”, Tanskanen kirjoittaa. Käytännön tason ratkaisua hän ei ehdota, vaan 
toteaa toisten pariskuntien pitävän visusti rahansa erillään ja toisten pitävän yllä yhteista-
loutta, vaikka tuloerot olisivat suuret. Tällöin ”toinen käytännössä elättää toista”. (Trendi 
joulukuu 2011, 128.) 
Sukupuoli työssä ja yhteiskunnassa. Poimin lehtiaineistosta yli sata mainintaa, joissa 
kirjoitetaan sukupuolirooleista ja sukupuolen merkityksestä työssä ja yleisemmin yhteis-
kunnassa toimimisen kontekstissa. Teksteissä sekä toistetaan että horjutetaan tuttuja 
                                                                                                                                   
Luusuaniemi kirjoittaa kolumnissaan: ”Seksikästä on myös se, kun mies tarjoaa illallisen naiselleen 
tai toisinpäin.”(Cosmopolitan lokakuu 2011, 73.) 
  317 
 
stereotypioita mies- ja naisrooleista. Aineistossa kirjoitetaan lisäksi parisuhteen sukupuo-
lirooleista.  
 Cosmopolitanin Hyvä tytöt ja Työ & raha sekä Sinä ensin -sivuilla nostetaan esiin nais-
sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Näillä sivuilla myös työelämän epätasa-arvoiset käy-
tännöt saavat tilaa. Lehtiaineiston yhteiskunnallisempia aiheita edustavat jutut, joissa 
esitellään köyhissä tai muutoin vaikeissa oloissa eläviä tai eläneitä naisia. Eritoten Olivia 
ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin melko toistuvasti artikkeleissaan, ja lehti 
puhutteleekin ”ajattelevia” lukijoitaan.  
Lehtiaineistoon sisältyvissä teksteissä kirjoitetaan yllättävän vähän tytöttelystä ja 
muusta vähättelystä. 24-vuotiaana uransa aloittanut ravintola-alan yrittäjän Annukka 
Miettinen (30 vuotta) mainitsee kohdanneensa tytöttelyä uransa alussa: 
 
”Alussa minua tytöteltiin ja vähäteltiin.  Olen joutunut tekemään paljon töitä 
uskottavuuteni eteen.” Monesti Annukka on niellyt kyyneliä. Aina asiakkaat ei-
vät usko, että hän todella omistaa ravintolan, vaan vaativat sitkeästi esimiestä 
paikalle. Miten hän voisi olla omistaja, kun näyttää niin nuorelta ja kokematto-
malta? ”Joidenkin asiakkaiden on vieläkin vaikea ajatella, nuori nainen voi omis-
taa ravintolan”, Annukka, 30, kertoo. (Cosmopolitan joulukuu 2010, 33.)  
 
21-vuotias näyttelijä Emma Watson vastaa kysymykseen, millaista on olla parikymppi-
nen nainen: ”Se voi toisinaan olla hämmentävää, koska naisena oleminen ja naisellisuus 
on määritelty niin laveasti. Mahdollisuuksia on rajattomasti, eikä naiseus enää estä mi-
tään. Se on mahtavaa.” (Cosmopolitan syyskuu 2011, 30.) Uudenlaista asennetta hehkut-
taa myös roller derbyä harrastavista naisista tehty juttu, joka käsittelee samalla siirtymää 
”söpöilystä naisenergiaan”. Jutun mukaan ei enää puhuta ”nuorista vihaisista naisista”, 
vaan ”nykynaiset ovat rohkeampia ja voimakastahtoisempia kuin naiset koskaan aiem-
min”. Oman paikan ottaminen on hyväksyttävää, ja jutussa luetellaan, kuinka naiset ovat 
kovaäänisiä ja avoimesti seksuaalisempia sekä iskevät itselleen seuraa yhdeksi illaksi. 
(Cosmopolitan tammikuu 2011, 47.)  
Mielenkiintoisen esimerkin naisisten ja miehisten piirteiden yhdistämisestä tarjoaa 
henkilöjuttu Maikku Ihamuotilasta (48 vuotta), jota toimittaja Virpi Melleri luonnehtii:  
 
Maikku on vahva nainen, joka ajaa bussia ja moottoripyörää sekä lampsii rinne-
keskuksessa kömpelöissä monoissa, toppahousuissa, tukka pipon jäljiltä päätä 
myöten liimautuneena. Samaan aikaan hän on nainen, joka ei häpeä naisellisuut-
taan tai seksuaalisuuttaan. Ei enää. ”- - En myöskään uskaltanut näyttää naiselli-
sia muotojani vaan pukeudun järkevästi, kuten suomalaisilla naisilla on tapana.” 
Maikusta tuntuu, että hänen naisellisuutensa ja seksuaalisuutensa heräsivät vas-
ta avioeron ja suuren elämänmuutoksen jälkeen. - - ”Kuljen tunturissa naama 
ahavoituneena, mutta sillä ei ole mitään tekemistä naisellisuuden kanssa. Kaikki 
naiset ovat kauniita, jos vain uskaltavat kantaa itsensä ryhdikkäästi.” Nykyään 
kun Maikku lähtee ulos tanssimaan, hän pukeutuu hameeseen, korkokenkiin ja 
avokaulaiseen, ihonmyötäiseen paitaan. Pitkät kynnet ovat punaiset. (Elle maa-
liskuu 2010, 70.) 
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Vahvuutta kuvataan mainitsemalla miehistä maailmaa edustavat bussi ja moottoripyörä. 
Vahvan naisen merkkejä ovat myös laittamaton tukka ja lampsiminen, epäviehättävältä 
kuulostava monokävely. Maikku Ihamuotila ei näekään ahavoituneita kasvoja naisellisi-
na. Silti tällaistenkin kasvojen omistaja voi olla kaunis, onhan kauneus seurausta omasta 
asenteesta. On huomattava, että tekstissä puhutaan naisellisuudesta, ei naiseudesta. Nai-
seudessa on monta puolta, naisellisuus on yksiulotteisempaa. Naisellinen nainen ei peitä 
muotojaan, vaan korostaa rintojaan110. Hän on vaihtanut illaksi toppahousut hameeseen 
ja monot korkokenkiin. Pitkät ja lakatut kynnet viestivät, ettei niiden kantaja voi tarttua 
rankkaan työhön. 
Uudenlaista asennetta edustaa myös työelämässä menestyvä nainen111. Päätoimittaja 
Niina Leino kuvaa, millaiseksi hänen työminänsä on kehittynyt ja miten rooli valuu myös 
työn ulkopuolelle. Leino on tekstin mukaan oppinut esimerkiksi tinkimään, sillä hän on 
tekemisessä budjettien kanssa. Hän on karaistunut kohtaamaan ristiriitaisia intressejä 
eikä hän panikoidu, jos joutuu riitatilanteeseen. ”Monet työssä oppimani asiat ovat kas-
vattaneet minua samaan suuntaan: vahvistaneet tahtoani”, hän kirjoittaa. (Olivia maalis-
kuu 2011, 19.) Kun naista opastetaan menestymään ja saamaan parempaa palkkaa, hän 
saa ohjeeksi toimia miesten tapaan: kehua itseään ja luopua vaatimattomuudesta, puhua 
kovempaa sekä tarttua haasteisiin, astua johtoon. (Olivia huhtikuu 2011, 28.)  
Kuten luvun alussa totesin, naisen tehtäväkentät ovat moninaiset. Sukupuolen merki-
tystä näillä kentillä pohditaan lehtiaineistossa toistuvasti; esimerkiksi työelämän suku-
puolittuneita käytäntöjä käsitellään teksteissä paikoitellen. Palkkatyöstä puhutaan lehti-
aineiston teksteissä kuitenkin erityisesti ”kovan työnteon” näkökulmasta. Työlle myön-
teisessä mielessä antautuminen ja kielteisessä mielessä uhrautuminen ovat kertautuvia 
teemoja erilaisissa henkilöjutuissa. Näin ollen ei ole lainkaan kummastuttavaa, että työn 
ja uran sovittaminen yhteen perhe-elämän kanssa on myös pohdinnan kohteena. Se, 
kuinka nainen jakaa aikansa ja voimavaransa työlle ja perheelle on jo itsessään ristiriitoja 
nostattava kysymys, mutta hänen huomiostaan kilpailevat myös harrastukset ja ystävät, 
mukaan luettuna sosiaalisen median uudenlaiset haasteet.  Niin sanottua ”omaa aikaa” 
onkin lehtitekstien perusteella hyvin vähän ja kiire leimaa naisen arkea.  
Suorittamisesta – monine erilaisine nyansseineen – kirjoitetaan lehtiteksteissä run-
saasti. Perfektionismi, itsensä syyttely ja painostaminen ovat lehtitekstien naisille tuttuja 
ilmiöitä. Näihin kokemuksiin kytkeytyviä tunteita ja ajatuksia on luonnollisesti vaikea 
sijoittaa yhdelle ja tietylle kerrostumalle muutoin kuin analyyttisella tasolla. Seuraavana 
esiteltävä ajatusmaailma-kerrostuma sisältää sekin edellä mainittuihin tunteisiin ja koke-
muksiin liittyviä asioita. Koodien ja teemojen ja niistä muodostettujen kerrostumien pääl-
lekkäisyydet ja kytkökset nimenomaan kuvastavat naisen käymää pohdiskelua, jossa 
ajatukset liikkuvat elämänkentältä toiselle. Inhimilliseen elämään kuuluu, että kaikki 
tuntuu liittyvän kaikkeen. 
                                                     
110 Erään jutun tekemistä varten paljastavaa kaula-aukkoa kokeileva toimittaja lukee baarissa näyttä-
västi ”vaikeatajuista feministifilosofiaa”, kun haluaa näyttää, että ”tissibimbolla on aivot, kylläpä nyt 
yllättyvät!” (Trendi huhtikuu 2010, 51.) 
111 Asenne ei välttämättä ole kovin yleinen. Esimerkiksi valtakunnallisesti menestynyt poliitikko 
Mari Kiviniemi ei vähättele saati kiistä sukupuolen merkitystä vaan päinvastoin. Hän vastaa Olivian 
(kesäkuu 2010, 43) jutussa viiteen tekosyyhyn, miksi ”naiset usein kieltäytyvät pomon hommista”. 
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6.1.5 Aikuisen ajatusmaailma 
Aikuisen ajatusmaailma -kerrostuma koostuu sellaisista temaattisista kokonaisuuksista, 
jotka käsittelevät ”henkisiä” asioita, ominaisuuksia ja piirteitä. Tämä tarkoittaa aikuisen 
aineettomia tunnusmerkkejä, erilaisia arvoja ja arvostuksia heijastelevia teemoja. Tauluk-
ko 14 kuvaa, miten moninaisista teemoista on kysymys. 
 






aikuisuus: vastuu  
aikuisuus: järkevä, harkitseva  
aikuisuus: vapaus  
Ikä 
ikä: henkinen kasvu  
ikä: armollisuus  
Nuoruus nuoruus: tarkkanäköisyys  
Arvot 
arvot: eettiset pohdinnat, vapaaehtoistyö, muiden auttaminen  
arvot: ekohuolet, ekoilu  
arvot: kohtuullistaminen, "slow", vähemmän tuloja  
arvot: henkevyys, henkisyys  
arvot: esikuva  
arvot: ruokavalioremontti, (terveelliseen) ruokavalioon liittyvät 
valinnat  
arvot: rasismi  
arvot: käytöstavat  
arvot: läskirasismi  
Kuluttaminen 
kuluttaminen: kohtuuttomuus  
kuluttaminen: ostaa vain vähän harkiten  
Huolet 
huolet: kemikalisoituminen, lääkkeet, e-pillerit  
huolet: huolehtiminen, murehtiminen  
huolet: vanhenemisen pelko tai ei pelkoa  
huolet: (iso)vanhempien terveys, ikääntyminen  
Itsearvostus itsearvostus: itsensä arvostaminen, hoitaminen  
Itseluottamus itseluottamus: usko itseen  
Olla oma itsensä 
olla oma itsensä: olla oma itsensä  
olla oma itsensä: feikkaaminen  
Oman tien kulkeminen oman tien kulkeminen: omat valinnat, omat polut  
Itsensä kuunteleminen 
itsensä kuunteleminen: intuitio, sisäinen ääni  
itsensä kuunteleminen: seisahtuminen 
Itsenäisyys 
itsenäisyys: omilla jaloilla seisominen  
itsenäisyys: pärjääminen yksin  
Odotukset 
odotukset: muiden mielipiteet  
odotukset: muihin vertailu  
odotukset: muilta tulevat odotukset  
odotukset: sukulaisten ja muiden läheisten kyselyt  
odotukset: sukulaisten neuvot  
Parisuhde 
parisuhde: seksistä pidättäytyminen "oikeaa" odottaessa, 
selibaatti  
Raha raha: laskuista huolehtiminen, lainojen maksu  
Sukulaiset sukulaiset: pulmat suvun kanssa, anoppipulmat  
Sukupolvet 
sukupolvet: sukupolvien erot maailman muuttuessa 
sukupolvet: sukupolvikokemus, sukupolven tapa toimia  
Äiti äiti: vaikeudet äitisuhteessa  
Vaikeudet 
vaikeudet: selviytymistarina  
vaikeudet: väkivalta  
vaikeudet: kiusaaminen  
vaikeudet: läheisten kuolemat, lapsen kuolema  





vaikeudet: alkoholistin, muun addiktin, valehtelijan kanssa 
eläminen  
vaikeudet: kriisit  
vaikeudet: itsensä satuttaminen, itsemurha  
vaikeudet: oma huumeiden käyttö, itse sairastettu alkoholismi 
vaikeudet: lyttääminen, haukkuminen 
Mies mies: miehille sallitaan enemmän  
Lapset 
lapset: huoli lapsista, omat odotukset lapsille 
lapset: äiti suojelee lastaan  




Kerrostuma sisältää henkiseen kasvuun ja kehittymiseen liittyviä ajatuksia sekä eettisten 
kysymysten pohdintaan kytkeytyviä asioita ja erilaisia naisten kohtaamia huolenaiheita. 
Jälkimmäisiä edustavat esimerkiksi läheisiltä ja muilta ympäröiviltä ihmisiltä tulevat 
odotukset sekä omien polkujen kulkemisen haasteellisuus. Tälle kerrostumalle olisi ollut 
mahdollista sijoittaa myös ulkonäköpaineiden puntaroiminen, mutta loogisuuden nimis-
sä sijoitin kyseiset teemat ulkonäkö-kerrostumaan kuuluviksi. Yhteistä kaikille ajatusmaa-
ilma-kerrostuman teemoille on niiden liittyminen tavalla tai toisella siihen sisäiseen kes-
kusteluun, jota nuori aikuinen nainen käy pohtiessaan omaa suhdettaan maailman-
menoon, muihin ihmisiin ja itseensä (ks. tarkemmin liite 6). 
Järkevä ja harkitseva aikuinen sekä aikuisen vastuu. Aikuisuuden määrittelyyn ja 
rajanvetoon liittyvät järkevyys, harkitsevuus ja vastuu mainitaan lehtiaineistossa (ks. 
esimerkiksi Myllyniemi 2009, 138), mutta tällaisia teemoja käsitellään vain lyhyesti tai 
siten, ettei näkökulmana ole erityisesti aikuisuus. Yksittäiset maininnat aikuisen vastuul-
lisesta asennoitumisesta kertovat, että aikuinen kantaa vastuuta itsestään. Aikuinen-
sanaa voidaan käyttää lehtiteksteissä konnotoimaan vastuun ottamista. Esimerkiksi väki-
valtaista alkoholistia kannatteleva puoliso on suhteen ainoa aikuinen (Olivia joulukuu 
2010, 1, 129). Aikuisen vastuullisuus on myös kielteistä ja pelottavaa. Trendi tarjoaa tähän 
ratkaisuksi vastuun ymmärtämistä kauniina asiana. ”Se, että ottaa vastuun omista ratkai-
suistaan, on vapauttava tunne. Ehkä aikuisuus onkin juuri vastuun kantamista?” (Trendi 
elokuu 2010, 34.)  
Vastuu ja aikuisuus ovat lähes synonyymeja, ja tämä on todettavissa niin arkipuheista 
kuin tutkimuksissakin. Muun muassa Arnett (2004, 209) on todennut, että sana vastuu 
toistuu nuorten aikuisten puheissa, kun he määrittelevät, mitä aikuisuus on. Westbergin 
(2004, 42–43) analysoimassa laajassa aineistossa ruotsalaisista nuorista vastaajista 72 % 
nimesi vastuun kantamisen omista päätöksistä aikuisen merkiksi. Vastuu kiinnittyy lehti-
teksteissäkin usein itsestä ja omista asioista huolehtimiseen. Kun vastuuta kannetaan 
toisista, on lehtiteksteissä puhe tällöin esimerkiksi toisten huomioimisesta perheessä. 
Vastuullinen aikuinen perheenjäsen sovittaa yhteen eri osapuolten edut ja halut eli itsen-
sä, puolisonsa ja lastensa tarpeet ja toiveet.  
Vastuuta ovat järkevyys ja harkitsevuus, mistä kertovat esimerkiksi aikuisella olevat 
säästöt (Elle lokakuu 2010, 47) ja iän myötä kertynyt ymmärrys siitä, että itsensä elättä-
minen ainoastaan taiteellisella työllä on vaikeaa (Elle elokuu 2010, 120). Lehtijutuissa ei 
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tällaisten yksittäisten esimerkkien ohella kuitenkaan juuri käsitellä laajemmin tai analyyt-
tisemmin esimerkiksi laskujen maksamista ja asuntolainojen lyhentämistä vastuun näkö-
kulmasta eli aikuisen vastuullisena toimintana ja taloudenpitona. Poikkeuksena on esi-
merkiksi Cosmopolitanin (helmikuu 2010, 46–49) opas asunnonostajalle, jossa arjen vastuut 
tulevat mainituiksi. Samoin voi tulkita, että vastuullinen kuluttaminen on vastuun kan-
tamista muista ja laajemminkin ympäristöstä huolehtimista.  
Vapaus ja omilla jaloilla seisominen, pärjääminen yksin. Vastuun rinnalle nousee 
lehtiaineistossa, kuten haastatteluaineistossakin, aikuisen vapaus. Hän voi elää omannä-
köistään elämää. Lapsuuden ja nuoruuden rajoitteet murenevat, kun nuori aikuinen saa 
alkaa elää omaa elämäänsä. Esimerkiksi Raitanen (2001, 205–206) mainitsee 17–28-
vuotiaiden haastateltaviensa pitäneen itsenäistymistä aikuistumisen merkkinä ja itse 
tekeminen oli heille keskeistä. Itsenäisyydestä kertovien lehtitekstikatkelmien joukossa 
on mainintoja, jotka nimesin omilla jaloilla seisomiseksi. Naisia muistutetaan lehtiteks-
teissä omasta urasta ja omista rahoista, kuten edellä aikuisen konkreettisia merkkejä 
esitellessäni esitin.  
Omilla jaloilla seisomista edustavat teksteissä pienet, itsevarmuutta huokuvat teot. 
”Voit esimerkiksi pyytää ystävääsi lainaamaan sinulle himoitsemaasi mekkoa tai ravinto-
lassa tarjoilijaa vaihtamaan mauttoman ruuan toiseen annokseen”, Cosmopolitan (touko-
kuu 2010, 66) opastaa itsevarmuuttaan kehittävää lukijaa. Arjen toimissa omillaan selviy-
tymisestä kertovat korostuneesti katkelmat, joissa nainen elää elämäänsä tyytyväisenä 
yksin. 31-vuotias Anna-Stiina Heikkinen kertoo sinkkuelämästään:  
 
On heikkoutta, jos ei pysty olemaan yksin. Kukaan ei voi kannatella sinua. En 
ymmärrä naisia, jotka eivät osaa tankata autoa, käyttää porakonetta tai tehdä 
omia päätöksiä. Aina voi myös ostaa palveluita. Tietysti joskus olisi mukava 
turvautua toiseen, mutta yksinkin pitää pärjätä. (Trendi joulukuu 2010, 38.) 
 
Muihin vertailu kertoo teksteissä siitä, ettei vertailija ei luota itseensä. Jutut paljastavat – 
paikoin hyvin suorasanaisesti – kuinka naisten tapana on vertailla itseään toisiin [naisiin]. 
Vertailua tapahtuu eritoten ulkonäkökysymyksissä, mutta kuten edellä kävi ilmi norma-
tiiviseen elämänkulkuun liittyvien merkkipaalujen saavuttamista käsitellessäni, vertailla 
voi myös saavutuksiaan. Katse saattaa kääntyä myös muiden asenteisiin ja luonteenpiir-
teisiin (esimerkiksi Cosmopolitan joulukuu 2011, 12, 62–64), seksielämään (Trendi heinä-
kuu 2011, 51) tai raha-asioihin (Olivia joulukuu 2011, 142). Facebook, blogit ja muut sosi-
aalisen median foorumit ovat paikkoja, joissa vertailu voi muuttua ahdistavaksi. ”Kun 
muiden elämä netissä kuplii samppanjaa”, saattaa oma elämä tuntua ankealta. (Cosmo-
politan marraskuu 2010, 72–73.)  
Henkinen kasvu ja lisääntyvä armollisuus. Iän myötä lehtitekstien naiset muuttuvat 
itseään kohtaan armollisemmiksi. Kuten haastatteluaineistossa, myös lehtiteksteissä 
naiset kokevat tämän muutoksen kasvuna ja kehittymisenä. Muun muassa ikäkriisien 
yhteydessä siteeraamani Trendin juttu Kasvukipuja toteaa iän kertymisen hyvänä puolena, 
kuinka ”alkaa pikku hiljaa olla paremmin sinut itsensä kanssa”, ja että aikuistuessaan 
”oppii hyväksymään oman elämänsä ja olemaan itselleen armollisempi”. (Trendi elokuu 
2010, 35.) Usein armollisemmaksi kehittyminen liittyy teksteissä ulkonäköpaineiden 
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hälvenemiseen, mutta kyseessä on muitakin elämänaloja koskettava muutos. 44-vuotias 
näyttelijä ja työyhteisökouluttaja Niina Nurminen kertoo haastattelussaan ”yrittäneensä 
olla täydellinen perheenäiti, mutta on saanut iän mukana armollisuutta ja suhteellisuu-
dentajua”. Hän on myös oppinut rentoutumaan ja löytänyt keinoja, joilla saada ajatukset 
pois työstä. (Elle helmikuu 2010, 64.) 43-vuotias kampaaja Dobrila Tadić sanoo olevansa 
keski-ikäinen – mutta nauraa – ja liittää iän kertymisen siihen, että saa olla vihdoin heik-
ko ja epätäydellinen. (Elle marraskuu 2010, 95.) 48-vuotias kirjailija Susanna Alakoski 
kieltää pelkäävänsä 50 vuoden täyttymistä. Syy pelottomuuteen on itsetuntemuksen 
kehittyminen: ”Ei ollenkaan, vanheneminen on ihanaa. Voin joka vuosi paremmin ja 
paremmin, koska tiedän, kuka olen ja mitä haluan.” (Elle syyskuu 2010, 68.)  
Nuoremmat lukijat voivat kurkata itseään vanhempia naisia esittelevien henkilöjuttu-
jen kautta tulevaan ja ennakoida, mitä tuleman pitää. Tässä kohden nuorempaa ja itseään 
soimaavaa lukijaa voi lohduttaa arvio tai lupaus, että vuosien kuluminen tulee autta-
maan armollisuuden oppimisessa. Toki armollisuutta voi harjoitella nuorempanakin. 
Näyttelijä Krista Kosonen (syntynyt 1983) kertoo tekevänsä työnsä edelleen tosissaan, 
muttei ota sitä niin vakavasti: ”Sehän on vain työtä. Olen itselleni armollisempi kuin 
nuorempana.” (Cosmopolitan huhtikuu 2011, 19.) Sekä lehtitekstien että haastatteluai-
neiston välittämä sanoma on, että naisen ikävuosien lisääntyessä lisääntyy myös hänen 
ymmärryksensä elämänmenosta. Taaksepäin katsova nainen voi arvioida omaa kypsyyt-
tään 22-vuotiaan Katri Djerfin tapaan:  
 
Kun nyt jälkeenpäin luen vaihto-oppilasvuonna kirjoittamaani päiväkirjaa, mi-
nua nolostuttaa. Onneksi jo ensimmäisen Italian-vuoteni aikana aikuistuin pal-
jon, muutuin vähemmän itsekeskeiseksi ja teinityttömäinen maailmankatso-
mukseni väheni. Olin pitänyt itseäni aina kypsänä, mutta nyt ymmärrän olleeni 
väärässä. Italian-vuosinani tein suuren henkisen harppauksen. - - Opin näke-
mään, etteivät asiat ole aina ratkaistavissa vain sillä yhdellä, minun tahtomallani 
tavalla. Opin hyväksymään erilaisuutta ja pärjäämään omillani vieraassa kult-
tuurissa. (Cosmopolitan heinäkuu 2010, 69.) 
 
Sekä kolmekymppisen että neli-, liki viisikymppisen arvio naisen kasvusta kertovat, 
kuinka nainen oppii tuntemaan itseään. Samalla nainen myös muodostaa käsityksen 
siitä, mitä elämä on. 35-vuotias laulaja Natalie Imbruglia pohtii: ”Kolmekymppisissä 
naisissa on jotain hyvin seksikästä. Olemme ehtineet kokea paljon ja alamme hiljalleen 
ymmärtää, mistä elämässä on kyse.”(Elle elokuu 2010, 26.) Seksikkyys tarkoittanee tässä 
eritoten itsevarmuutta, joka näkyy kolmekymppisestä naisesta. Imbruglian sanoja voi 
peilata Nuorisobarometrin (Myllyniemi 2009) kysymykseen, jossa tiedusteltiin, milloin 
ihminen on aikuinen. Aikuinen on nuorten vastaajien mukaan ”löytänyt identiteettinsä” 
ja ”hän tietää mitä tahtoo elämältään”. 46 % vastaajista piti ensin mainittua piirrettä ai-
kuisen ominaisuutena ja 58 % jälkimmäistä. (Myllyniemi 2009, 139.)  
Nelikymppisten itsevarmuutta ihaillaan muun muassa Cosmopolitanin yhden sivun ju-
tussa Kuuma, kuumempi, nelikymppinen. Elämänkokemus tuottaa valovoimaisuutta, joka 
saa naiset hehkumaan. ”He uskaltavat vihdoin ajatella ja elää, kuten haluavat”, kirjoittaa 
Cosmopolitan. (Cosmopolitan, lokakuu 2011, 17; myös Elle lokakuu 2010, 120–122.) Karis-
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ma on napakka sanavalinta kuvaamaan tätä kaikkea, ja ilmaisua käytetään Ellen (tammi-
kuu 2011, 110) jutussa arvioitaessa ikääntyneitä naisia: ”ikä tuo lisää niin henkistä kuin 
fyysistä karismaa”.112  Lehtitekstien naiset eivät näissä katkelmissa rupsahda tai keskity 
peittelemään iän iholleen tuomia muutoksia. He suorastaan säteilevät itsevarmuudes-
saan.  
”Neuvot” ja odotukset. Lehtitekstit käsittelevät runsaasti paineita ja odotuksia, mikä 
kertoo niiden keskeisestä sijasta nuoren aikuisen naisen ajatuksissa. Ulkonäköpaineista 
kirjoitetaan paljon, ja näitä teemoja käsittelen toisaalla, mutta paineita on monia muita-
kin. Muun muassa sukulaisten neuvot, utelut ja painostus tiedetään lehtiteksteissä – 
samoin kuin haastatteluaineistossakin. Lehtiaineistossa mainitaan tunnettuja neuvo-
misenpaikkoja, esimerkiksi isän suunnitelmat tyttären tulevaisuudesta (Trendi syyskuu 
2010, 26) ja kihlaparin vanhempien esittämät häiden viettoa koskevat harkintakehotukset 
(Trendi syyskuu 2011, 48) sekä kyselyt lasten hankkimisesta (Trendi elokuu 2010, 33–34). 
Yhtälailla tuttuja ovat sukulaisten kyselyt poikaystävästä tai opintojen valmistumisesta, 
joihin Cosmopolitanissa tarjotaan valmiita nasevia vastauksia (Cosmopolitan helmikuu 
2010, 105; Cosmopolitan toukokuu 2010, 18). 
Tehtyjen päätösten takana seisomisesta sekä omien polkujen kulkemisesta kirjoitetaan 
lehtiaineistossa osana oman itsensä arvostamista. Muiden mielipiteistä kehotetaan ole-
maan välittämättä yksittäisiä, hyviä neuvoja lukuun ottamatta.  
 
”Olen sokea muiden arvostelulle. En alistu maailman asettamille paineille enkä 
pohdi muiden mielipiteitä. Teen sitä, mikä tuntuu hyvältä. Se vapauttaa ole-
maan ja tekemään.” (Tankotanssin maailmanmestari, yrittäjä Oona Kivelä, 28 
vuotta. Cosmopolitan joulukuu 2011, 43.) 
 
”On turhaa miettiä, mitä minusta ajatellaan. Muiden ajatuksia ei voi kontrolloi-
da.” (Käsikirjoittaja, kirjailija ja koomikko Paula Noronen, 36 vuotta. Olivia hei-
näkuu 2010, 29.) 
 
Mietitkö, mitä muut ajattelevat sinusta? ”Enpä juuri. Minulla on tiettyjä periaat-
teita, joiden mukaan elän. Keskityn hyviin asioihin. Niin kauan kuin minulla on 
hyvä olla ja puhdas omatunto, muiden mielipiteillä ei ole väliä.” (Ex-missi Pia 
Pakarinen, 21 vuotta. Cosmopolitan joulukuu 2011, 122.) 
 
Sukulaiset ja muut läheiset jakavat neuvojaan erilaisissa elämäntilanteissa, ja eritoten 
vaikeissa tilanteissa annetut neuvot jäävät naisten mieliin. Cosmopolitanin (tammikuu 
2010, 8) lukija muistelee, kuinka sukulaiset painostivat häntä pitämään lapsen, vaikka 
nainen itse halusi abortin. Suku voi vihata myös poikaystävää ja pitää häntä hulttiona tai 
jopa pakottaa pariskunnan eroamaan: ”onneksi kaverit ja suku kertovat mielipiteensä 
pyytämättäkin”, kirjoittaa Cosmopolitan. (Cosmopolitan heinäkuu 2010, 41–43; Cosmopo-
litan syyskuu 2010, 58). Arvostelua voi seurata niin yrityksen perustamisesta (Olivia 
toukokuu 2010, 42; Cosmopolitan heinäkuu 2010, 68), munasolujen luovuttamisesta (Oli-
                                                     
112  Samaa sanaa käyttää Trendin (kesäkuu 2010, 30) toimittaja kuvaillessaan ”aikuistuneen” tv-
persoona Saimi Hoyerin olemusta jutussa, jota käsittelin edellä. 
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via maaliskuu 2010, 121), vääränlaisesta suhteesta tai väärään ihmiseen rakastumisesta 
(Trendi huhtikuu 2010, 36–41; Olivia syyskuu 2011, 137–138). Sukulaisten sanallisten, 
toisinaan vain vihjaavien neuvojen ohella naisia rasittavat äitien ja anoppien suorat puut-
tumiset arkeen ja elämäntapaan. Joulunpyhät ovat tyypillinen tilanne, jossa naiset koh-
taavat poikaystävän tai puolison sukulaisia ja törmäävät heidän odotuksiinsa ja arvos-
tuksiinsa. Erot mutkistavat tilannetta entisestään, ja usein ne lisäävät jouluvierailujen 
kyläpaikkoja ja täten neuvojien määrää. (Cosmopolitan joulukuu 2010, 19; Trendi joulu-
kuu 2010, 112.)  
Olla oma itsensä. Omana itsenä olemiseen kannustetaan yhtä lailla kuin välinpitä-
mättömyyteen muiden mielipiteitä kohtaan. Näyttelijät ja mallit toistavat, kuinka tärkeää 
on olla oma itsensä. ”Olemalla oma itsesi onnistut varmimmin”, lupaa Cosmopolitan (elo-
kuu 2010, 59). Työelämässäkin omana itsenä oleminen kannattaa. Tästä kertoo muun 
muassa radiojuontaja Anni Hautala (29 vuotta), joka on päättänyt ”olla se, joka oikeasti 
olen”. Hän arvioi: ”Uskon, että olen työelämässä päässyt eteenpäin siksi, etten ole yrittä-
nyt liikaa. Tärkeintä on olla aito ja tunnistaa omat voimavaransa.” Jokaisen pitäisi ” löy-
tää se oma juttu”. (Cosmopolitan joulukuu 2011, 42.) 
Oman tien kulkeminen Lausumat muiden esittämien vaatimusten ohittamisesta liit-
tyvät kiinteästi koodijoukkoihin, jotka nimesin oman tien kulkemiseksi ja itsensä kuunte-
lemiseksi. Omia polkuja kulkevat lehtiteksteissä monet erilaiset haastateltavat ja oman 
mielen mukaisten valintojen tekemistä arvostetaan. Omat polut -maininnoiksi nimeämä-
ni katkelmat käsittelevät esimerkiksi työtä, muuttamista ja muita elämänkulkuun liittyviä 
valintoja, mutta eritoten tähtien kohdalla omien teiden kulkeminen liitetään myös haasta-
tellun tyyliin. Muotisuunnittelijoiden ja mallien ohella muun muassa erityisen persoonal-
liset muusikot nostetaan esikuviksi. Oman sydämen tai oman tien seuraamisesta kertovat 
muun muassa näyttelijät, muotisuunnittelijat ja kirjailijat. Näyttelijä Cameron Diazia (38 
vuotta) esittelevä juttu on otsikoitu Cameron Diaz tekee mitä tahtoo (Cosmopolitan kesäkuu 
2011, 36). Suomalaisista näyttelijöistä kerrotaan samaa: Pihla Viitalalla (28 vuotta) ”on 
tapana tehdä mitä lystää” (Cosmopolitan joulukuu 2010, 28) ja Elsa Saisio (29 vuotta) 
toivoo itselleen rohkeutta jatkaa omien valintojen tekemistä ikävuosien kertymisestä 
huolimatta. Muottiin ei tarvitse tai tulisi asettua, vaikka olisi jo kolmekymppinen: 
 
”Kolmekymppisenä ihmiset alkavat tehdä kompromisseja talouden, pelon ja 
jonkin epämääräisen epäluottamuksen takia. Toivon, että elän itseni näköistä 
elämää enkä suostu myönnytyksiin, jotka perustuvat pelkoon tai luottamuk-
seen.” (Olivia toukokuu 2011, 40.)  
 
Oliviassa yleistetään halu kulkea omia polkujaan kaikkien [naisten?] yhteiseksi unelmak-
si:  
Suomen menestynein nuori kirjailija Sofi Oksanen tekee mitä huvittaa. Hän on 
juuri oikea henkilö kertomaan, miten elämään saa enemmän sitä mitä itse haluaa 
ja vähemmän sitä mitä muut haluavat. - - Sofi päätti jo aikaa sitten, että tekee 
vain sen, mitä oikeasti haluaa. Sitähän me kaikki haluaisimme, kunhan vain tie-
täisimme miten. (Olivia maaliskuu 2010, 27–28.) 
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Intuitio, itsensä kuunteleminen ja seisahtuminen. Intuitio kertoo, mihin kulkea, mutta 
omien tuntemusten kuunteleminen ei ole helppoa (esimerkiksi Cosmopolitan huhtikuu 
2010, 113). Mikäli sisäisen äänensä haluaa kuulla, on vaikeuksista huolimatta pysähdyt-
tävä hetkeksi ja hiljennyttävä kuuntelemaan. Trendissä toimittaja kokeilee käytännössä 
sisäisen äänensä kuuntelua ja saa elämäntaidonvalmentaja Anne Karilahdelta tehtäväk-
seen harjoituksen: ”Tarkoitus on löytää todellinen minäni – se kuka haluan olla, ei se, 
kuka minun pitäisi olla.” (Trendi kesäkuu 2010, 38.). Cosmopolitanin pääkirjoituksessa 
Johanna Falck arvioi, että kiire ja ulkopäin tulevat viestit aiheuttavat pulmia, kun nainen 
haluaisi kuunella itseään ja omia toiveitaan. Pysähtymisen vaikeus on helppo ymmärtää 
naistenlehtitekstien todellisuudessa, onhan nainen alati menossa ja tulossa, tekemässä 
kaikenlaista.  Falck siteeraa Cosmopolitanin pääkirjoituksessa lukijapalautetta, jossa kiitel-
tiin intuitio-aiheista juttua ja hän pohtii, miksi kuunteleminen on vaikeaa.  
 
Viesti ei ollut ainoa jutun innoittama palaute, vaikka artikkeli ei tarjonnut uutta 
tai mullistavaa tietoa aiheesta. Sen ydinsanoma oli yksinkertaisesti, että pysähdy 
ja kuuntele. Voiko olla, että tahti on nykyään niin kiivasta, ettei omaa tahtotilaa 
ehditä kuunnella – vai onko ulkopuolinen häly niin voimakasta, ettei sisäiseen 
ääneen luoteta? - - Ei intuitio ole hörhöilyä, vaan taitoa pysähtyä, kyseenalaistaa 
ja toivoa. (Cosmopolitan tammikuu 2010, 7.) 
 
Itsensä arvostaminen ja hoitaminen. Rentoutumiseen ja itsensä hoitamiseen kannuste-
taan itsearvostuksen hengessä: olet ansainnut tämän hetken, levähdä tovi. Oman kehon 
huoltaminen ja hoitaminen liittyvät myös ulkonäön – tarkemmin ulkonäköpaineiden – 
kautta itsearvostuksen kasvattamiseen. Liitin samaan temaattiseen kokonaisuuteen kat-
kelmat, joissa kirjoitetaan itsensä hoitamisesta ja itsensä arvostamisesta, sillä näen kat-
kelmat puheena itsensä hyväksymisestä ja rakastamisesta.  
 
Tervetuloa ihana sinä! Löydä hyvä olo: arvosta itseäsi, helli kehoasi ja olet uusi 
paras ystäväsi. (Cosmopolitan lokakuu 2010, 87.) 
 
Kun Oliviassa opastetaan asiantuntijoiden johdolla rakastamaan itseä, puolisoa ja maail-
maa, mainitaan avaimeksi onnistumiseen itsensä arvostaminen. ”Ellet rakasta itseäsi, 
sinulla ei myöskään ole annettavaa suhteelle”, sanoo psykologi, parisuhdeterapeutti Kari 
Kiianmaa. Myöskään muiden tai maailman rakastaminen ei onnistu ilman itsensä rakas-
tamista. ”Älä mitätöi ja väheksy itseäsi”, joogaopettaja Kylli Kukk neuvoo. Itseään rakas-
taa, kun tekee mitä huvittaa, ei pakota itseään ja hemmottelee itseään liikunnalla, koske-
tuksilla ja kukilla; oman arjen parantaminen on olennainen osa itsensä rakastamista. 
(Olivia heinäkuu 2010, 116–121.)  
Laulaja-lauluntekijä Yona (syntynyt 1984) kertoo Oliviassa, että hän on rakastunut it-
seensä. Sana ”viimein” yhdessä lapsuuden mainitsemisen kanssa viittaa kehitys- tai kas-
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vutarinaan.  Kuten aineistoon sisältyvät neuvovat ja opastavat jutut indikoivat, itseään 
täytyy opetella rakastamaan113. 
 
”Olen viimein rakastunut itseeni. Se on huumaava tunne. Lapsesta asti olen po-
tenut tuskaa siitä, ettei kukaan ymmärrä minua. Tuntuu ihanalta hyväksyä se, 
että vain minä itse voin tietää, kuka olen ja mitä haluan. Ymmärrän itseäni, 
vaikka kukaan muu ei niin tekisi. Velvollisuuteni on olla itselleni se, joka seisoo 
puolellani ja jaksaa kannustaa.” (Olivia heinäkuu 2011, 15.) 
 
Usko itseen. Lehtitekstien mukaan uskoa itseen ja omiin kykyihin voi vahvistaa, ja jo 
pelkästään itsevarma käytös – omista sisäisistä ajatuksista huolimatta – auttaa selviyty-
mään ”tiukoistakin tilanteista”, esimerkiksi työhaastattelusta (Cosmopolitan toukokuu 
2010, 66; Cosmopolitan elokuu 2011, 57). Itseluottamus on osa yrittäjien taitoarsenaalia 
(Cosmopolitan tammikuu 2010, 50–51), ja tunnetut ja menestyneet naiset toimivat itse-
varmuuden esikuvina. Henkilö- ja muihin juttuihin haastateltujen naisten mottoja kysyt-
täessä tulee usein mainituksi muodossa tai toisessa usko itseen ja omiin mahdollisuuk-
siin.  
Vaikeudet. Erityisesti Olivia ja Trendi tarjoavat lukijoilleen elämänmakuisia kerto-
muksia, joissa naiset kertovat kohtaamistaan vaikeuksista. Naistenlehtien eräänä tehtä-
vänä on kertoa lukijoille kiinnostavia tarinoita, ja selviytymistarinoiksi nimeämäni jutut 
ovat juuri tällaisia: lukija voi seurata henkilön kamppailua vaikeuksien keskellä, kenties 
samaistua häneen ja voimaantua kertomuksen päähenkilön päästessä jälleen jaloilleen.  
Selviytymistarinoiden aiheet ovat vaihtelevia: esimerkiksi lähtö ahdistavasta uskon-
nollisesta yhteisöstä, irrottautuminen väkivaltaisesta parisuhteesta tai jokin yllättävä 
kriisitilanne. Tähtien elämää esittelevissä henkilöjutuissa vaikeat lapsuuden kokemukset 
kasvattavat naisista selviytyjiä tai omat kokemukset antavat kykyä asettua vähävaraisten 
asemaan. Selviytymistarinoita edustavat myös erilaisista sairauksista kärsivien henkilöi-
den haastattelut sekä henkilöjutut kotimaastaan paenneista naisista. Tällaisissa jutuissa 
keskeistä on sinnikkyys ja vaikeuksista oppiminen, ja sama toistuu sairauksista kertovis-
sa henkilöjutuissa. Selviytymistarinoiksi nimeämäni jutut keräävät usein myönteistä 
palautetta. Cosmopolitanin (lokakuu 2010, 10) lukija kiittelee ahdistuneisuushäiriötä esitel-
lyttä juttua toteamalla, että ”vaikeuksistakin on mahdollista selvitä, vaikka ne tuntuisivat 
ylitsepääsemättömiltä”.  
Eettiset pohdinnat, hyväntekeväisyys ja auttaminen. Aikuisen ajatusmaailmaan lu-
keutuviksi asioiksi sijoitin myös eettiset pohdinnat, maininnat vapaaehtoistyön tekemi-
sestä sekä muut auttamiseen ja hyväntekeväisyyteen liittyvät mietteet. Tällaisten kysy-
mysten joukkoon kuuluvat myös maininnat eettisiin ja ekologisiin syihin pohjautuvasta 
kasvissyönnistä, joita on aineistossa muutamia. Teemajoukko kasvoi suurimmaksi mai-
nintojen määrällä mitattuna. Henkilöjutuille on ominaista, että elokuva-, malli- ja muita 
tähtiä esittelevissä jutuissa mainitaan heidän perustamansa säätiöt ja nostetaan esille 
                                                     
113 Psykologi, henkilökohtainen valmentaja Ilona Rauhala esittää tästä kenties hieman poikkeavan tai 
ainakin täsmällisemmän näkemyksen: ”Itsensä rakastamista ei tarvitse oppia, koska olemme osan-
neet sen vauvoina. Taito on vain löydettävä uudelleen.”(Olivia heinäkuu 2010, 116.) 
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heidän tekemäänsä hyvää. Lehtiaineistoon sisältyy myös mainintoja tunnetuista aktivis-
teista114 kuten suunnittelija Vivienne Westwoodista ja laulaja, näyttelijä, ihmisoikeusakti-
visti Jane Birkinistä. Westwoodin kohdalla mainitaan muun muassa ydinaseiden vastus-
taminen ja ilmastonmuutoksen esilletuominen (Elle heinäkuu 2010, 43; Elle heinäkuu 
2011, 34, 37). Trendi (marraskuu 2010, 32–36) ”kruunaa” vaikuttajanaisia nimetessään 
muun muassa ilmastotutkijoita sekä eläinten oikeuksia, ihmisoikeuksia ja sananvapautta 
puolustavia taiteilijoita.  
Eettisten pohdintojen ja vapaaehtoistyön temaattiseen joukkoon sijoitin myös mai-
ninnat arjen sankaruudesta, niin sanottujen pienten hyvien tekojen tekemisestä (Elle 
toukokuu 2011, 176–177). Nämäkin toimet luen osaksi osa nuoren aikuisen naisen tehtä-
väkenttää. Olivia-lehti teki vuonna 2011 yhdeksän ”pientä hyvää tekoa”, muun muassa 
lahjoitti rahaa, tarjosi vapaaehtoistyövoimaa ja kunnosti turvakodin pihan. Lehdessä 
rohkaistiin lukijoitakin tekemään hyviä töitä, jotka voi aloittaa läheltä: ”kehu alakerran 
mummon pelargonioita ja tarjoudu kauppa-avuksi”.  (Olivia syyskuu 2011, 21.) 
Vapaaehtoistyötä tekeviä naisia esitellään muun muassa Cosmopolitanissa ja Oliviassa. 
Jutuissa esittäytyvät maahanmuuttajatyötä tekevä SPR:n aktiivi, eläinsuojelija, joka toimii 
myös vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja öljyntorjuntajoukoissa, vanhus- ja vammais-
työtä seurakunnassa tekevä nainen sekä syöpäpotilaiden tukihenkilö. Motiiveikseen 
naiset sanovat halun auttaa, ansioluettelon rakentamisen, harrastamisen eli vapaa-ajan 
viettämisen mielekkään tekemisen parissa ja oman hyvän olon – tukihenkilö kokee saa-
vansa itsekin terapiaa.  (Cosmopolitan maaliskuu 2011, 60–63; Olivia joulukuu 2010, 131–
134.)  
Lehdet haluavat kertoa myös vakavammista aiheista, ja jutut ovat verrattavissa esi-
merkiksi muiden aikakauslehtien juttuihin, joissa sotaa tarkastellaan yksittäisten siviilien 
näkökulmasta. Lisäksi jutut ovat tärkeä tekijä, kun naistenlehti rakentaa imagoaan. Lukija 
voi kokea, että häntä puhutellaan ajattelevana ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostu-
neena naisena. Lukijapalaute Oliviassa muistuttaa naistenlehtien merkityksestä yhtenä 
yhteiskunnallisen keskustelun areenana, ja toisessa kirjeessä kehotetaan lehteä jatkamaan 
vakavampienkin aiheiden käsittelyä: 
 
Kiitos Eva Biaudet -jutusta. On todella tärkeää, että naistenlehdetkin puuttuvat 
rasismin kaltaisiin vääryyksiin ja etenkin tällaisena aikana, kun useimmat lakai-
sevat ikävät asiat maton alle. - - Hienoa, että Olivian tyyli pitää näissä muotiakin 
tärkeämmissä teemoissa, ettekä ryhdy jeesustelemaan tai kauhistelemaan. – 
Ilonas (Olivia heinäkuu 2011, 12.) 
 
Olivian lähtökohta oli hyvä ja juttuaiheissa on edelleen omaperäisiä helmiä jou-
kossa. Silti linjanne kokonaisuutena on menossa kohti muita naistenlehtiä. - - 
Olemme oikeasti kiinnostuneita muustakin kuin kalliista räteistä! – Rättiväsynyt 
(Olivia heinäkuu 2011, 12.) 
 
                                                     
114  Yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi tulee lukea myös kantaaottavat kirjailijat, esimerkiksi Sarita 
Skagnes (Elle lokakuu 2010, 74–75) ja Antti Nylén (Trendi joulukuu 2010, 30–35; Olivia heinäkuu 
2010, 40–41). 
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Kohtuuton kuluttaminen. Vapaaehtoistyöstä, aktiivisesta kansalaisuudesta ja pienten 
hyvien tekojen tekemisestä kertovien tekstien ohella lukijan omaa elämää lähelle tulevat 
jutut arjen eettisistä valinnoista. Eettisemmästä kuluttamisesta on satunnaisesti aivan 
eksplisiittisiä mainintoja. Esimerkiksi vaatesuunnittelija, yrittäjä Jaana Varkki-Terho 
kertoo Ellen jutussa kiinnittävänsä huomiota sekä omiensa että muiden vaatemerkkien 
kohdalla tuotteiden valmistusmaihin: ”En osta Euroopan ulkopuolella tehtyjä vaatteita. 
Myös omien vaatemerkkieni - - vaatteet on tehty Suomessa kustannuksista huolimatta.” 
(Elle toukokuu 2010, 45.) Cosmopolitan kehottaa välttämään turkiksia, ja Olivian lukija-
paneelissa 69 % suhtautuu kielteisesti turkiksiin: ”Vaatteetkin on keksitty.” (Cosmopoli-
tan lokakuu 2010, 16; Olivia huhtikuu 2010, 22.) Lukijat kiittävät Oliviaa:  
 
Kiitos, että asetuitte rohkeasti vastustamaan turkistarhausta. Toivottavasti esi-
merkkiänne seuraa moni lukija. (Olivia huhtikuu 2011, 24.)   
 
Vaihdoin aiemmin tilaamani lehden Oliviaan vain ja ainoastaan turkislinjauksen 
tähden. Mutta hei, tämähän on muutenkin parempi! (Olivia toukokuu 2011, 24.) 
 
Kiitos ihanasta ja raamikkaasta lehdestänne. Olivia on yksi harvoista naistenleh-
distä, joilla on selkärankaa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, kuten turkis-
tarhaukseen. (Olivia kesäkuu 2011, 18.) 
 
Käytettyjen vaatteiden ostamiseen kannustetaan aineistoon sisältyvissä jutuissa melko 
vähän, mutta kun mainintoja on, kirppisostoksista kirjoitetaan positiiviseen sävyyn. 
Myös haastateltavat saattavat mainita kirpputoreilla kiertelyn. Muusikko Jenni Vartiai-
nen (27 vuotta) kertoo enemmänkin valinnoistaan ja teksti kuvaa myös Vartiaisen ajatte-
lun kehittymistä vertaamalla nuorempaa ja nykyistä Jenniä: 
 
Tarkka Jenni on muutenkin [kuin ihmissuhteissa, EL]. Osallistuminen Muodin 
huipulle -ohjelmaan sopi suomalaisesta vaatesuunnittelusta kiinnostuneelle ar-
tistille, mutta muista yhteistyökuvioista hän on kieltäytynyt. Hän ei kerro, onko 
häntä esimerkiksi pyydetty turkismannekiiniksi. ”En halua loukata ketään. Kai-
killa on syynsä harjoittaa elinkeinoaan. Itse olen tarkka siitä, mihin yhteyksiin it-
seni liitän.” Nuorena Jennillä ei ollut aikaa aatteille, eikä hän vieläkään osaa niitä 
rummuttaa. ”Paitsi että kulutuskulttuuria vastustan. Kierrän kirppiksiä ja pelas-
tan töölöläisrouvien vanhoja huonekaluja roskalavoilta. Kirpputorit ovat täynnä 
vanhaa, josta voi tehdä uutta. Kakasta voi saada timantin.” (Olivia huhtikuu 
2010, 39.) 
 
Muun muassa life coachina toimiva 38-vuotias Sanna Mämmi kertoo olleensa ”kerskaku-
luttaja”. Hänen mielestään ”yltiökuluttajan roskiksessa asuu välinpitämättömyys, eniten 
itseä kohtaan”. (Elle tammikuu 2011, 45.)115 Mämmi saattaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
                                                     
115 Oliviassa kirjailija Antti Nylén (37 vuotta) arvostelee kulutuskulttuuria sanomalla, että tavaroita 
halveksitaan. Niihin suhtaudutaan välinpitämättömästi, ja jo ostohetkellä ajatellaan, että esine tul-
laan heittämään piakkoin pois. (Olivia heinäkuu 2010, 40.) 
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ettei ihminen arvosta itseään tarpeeksi käyttääkseen aikaa ja energiaa elämänlaatunsa 
parantamiseen; hankinnoilla tyynnytetään itseä, mutta todellisuudessa ylenmääräinen 
kuluttaminen aiheuttaa vain harmia. Harkitsevampi ote kuluttamiseen ja oman elämän-
tavan pohdinta lisäisivät hyvinvointia. Ajattelun puolesta puhutaan myös Trendin Tosi-
kot-jutussa, jossa käydään keskustelua nykyisestä maailmanmenosta ja nuorista aikuisis-
ta. Molemmat keskustelijat ovat miehiä, mutta he puhuvat yleisesti sukupolvensa koke-
muksista. Jutussa kirjailija Antti Nylén (37 vuotta) kritisoi muun muassa eläintuotantoa ja 
muusikko Paleface (32 vuotta) moittii suhtautumistamme alkoholiin ja kriittisen ajattelun 
korvaamista viihteellä. ”Pahimmillaan arjen viihteellistyminen voi johtaa siihen, että 
vieraannumme täysin oikeista ja tärkeistä ihmiskokemuksista”, jutussa kirjoitetaan. Mie-
het vaativat järjenkäyttöä, toimeentarttumista ja omien ostosten kriittistä tarkastelua. He 
arvostelevat Facebook-ryhmiin liittymistä vaikuttamiskeinona ja ironian ruokkimista. 
”Mitään ei oteta tosissaan”, Nylénia siteerataan. Jutussa hän väittää, että 19–30-vuotiaat 
elävät kuin teini-ikäiset. Aikuisen vastuu ulottuu myös kuluttamiseen, sanoo Paleface: 
”Mutta nykypäivänä aikuistuminen tarkoittaa mielestäni myös vastuullista kuluttamista. 
Ja siinä mielessä suurin osa meistä ei ole vielä aikuistunut.” (Trendi joulukuu 2010, 32.)  
 
Molempien mielestä tavaraa halutaan pakonomaisesti. Miehet ovat huolissaan 
siitä, että ekologisuudestakin on tullut myynninedistämistemppu. ”Ekologisen 
kuluttamisen idea on aivan perverssi, ei sellaista olekaan. Mutta niin kai se on, 
että kulutus loppuu vasta sitten, kun tavaraa on niin paljon, ettei eteensä näe”, 
Nylén sanoo. Miehiä surettaa, että monet eivät näe ostopäätöksiään mahdolli-
suutena muuttaa maailmaa. (Trendi joulukuu 2010, 35.) 
 
Ostopäätökset mainitaan haastattelujutussa yksilön vaikuttamiskeinona. Nykyisin onkin 
tapana esittää Giddensin (1995) tapaan, että yksittäisen henkilön arkipäiväisillä toimilla 
on maailmanlaajuisia seurauksia. Tekemämme kulutusvalinnat ja muut jokapäiväiset 
päätökset heijastuvat kautta maapallon ja globaalissa maailmassa yksilön teoilla on po-
tentiaalisesti seurauksia koko ihmiskunnalle. Alati kasvava keskinäisyhteys on Gidden-
sin mukaan kahdensuuntainen, sillä globaalitaso vaikuttaa myös yksilön elämään, sen 
hyvinkin intiimeihin puoliin. (Giddens 1995, 85, 134–136.) Erilaiset riskit, jotka voivat 
tuntua kaukaisilta niin ajatusten kuin välimatkojenkin muodossa, konkretisoituvat yksi-
löille usein pieninä ilmiöinä, esimerkiksi ohimennen luettuina uutisjuttuina. Samoin 
riskeihin ”vastaaminen” eli niistä tietoiseksi tuleminen näyttäytyy pieninä tekoina, esi-
merkiksi kierrättämisenä tai harkitumpana ostoskäyttäytymisenä. 
Samantyyppisiä ajatuksia esittää Trendissä 21-vuotias Jarita Laitinen, joka kertoo Zeit-
geist-liikkeestä:  
 
”Aina kun on ostamassa jotain uutta, kannattaa miettiä, tarvitseeko sitä todella. 
Jos ihmiset päättäisivät olla ostamatta epäeettisesti tuotettuja hedelmiä ja vaat-
teita, niiden tuotanto todennäköisesti vähenisi.” (Trendi toukokuu 2011, 51.) 
 
Kirjailija Leena Parkkinen (31 vuotta) uskoo, että vaikuttaminen on kuluttamista. Itse hän 
ei omista autoa ja syö lihaa vain satunnaisesti. Perusteluna näkemykselleen hän esittää, 
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että puolueet ja kansallisuudet omaavat vähemmän vaikutusvaltaa kuin ylikansalliset 
yhtiöt. Hän kokee edustavansa ”sukupolvea, jolla ei ole yhtä ainoaa aatetta”:  
 
1970-luvun nuoret voivat kritisoida meitä siitä, että ostamme hyvää omaatuntoa. 
Minä en näe mitään pahaa siinä, että käytän luomutuotteita ja kierrätysvaatteita 
tai lahjoitan rahaa Unicefille. Välillä olen kyllä kokenut olevani huono järjes-
töihminen, vaikka teenkin vapaaehtoistöitä PEN-sananvapausjärjestössä. (Olivia 
lokakuu 2010, 41.) 
 
Wilska (2011; 2013) arvioi kuluttamalla vaikuttamista pohtiessaan, miksi vain hieman yli 
yksi neljännes Nuorisobarometrin 2013 vastaajista uskoo ostopäätöksiin vaikuttamiskei-
nona. Usein väitetään, että nykynuoret vaikuttavat ja osallistuvat nimenomaan kuluttaji-
na. Wilska huomauttaa, että kulutuspäätöksillä vaikuttaminen ei ole tuore ilmiö. Osto-
boikotit ovat olleet 1970-luvulta alkaen tuttu vaikuttamiskeino, ja kritiikkiä on esitetty 
kuluttajien toimesta jo 1800-luvulla. Nykyisellä Internetin aikakaudella tieto epäeettisestä 
toiminnasta leviää nopeasti ja laajasti. Aikaamme voi luonnehtia myös kuluttajakansalai-
suuden kautta. Taitava kuluttajakansalainen omaa erityisiä taitoja, oikeuksia ja velvolli-
suuksia. Hän mieltää ostamisen ja ostamatta jättämisen poliittiseksi toiminnaksi. Tämä on 
ideaalinen kuva kuluttajakansalaisesta, eivätkä nuoret kuluttajat toimi välttämättä mo-
raalisten periaatteiden ja huolten ohjaamina. Heitä voivat ohjata ostopäätöksissä myös 
elämyksellisyys, viihteellisyys ja nautinto. Vastuullinen kuluttaminen vaatii myös paljon 
tietoa ja taitoa, ja kulutusyhteiskunnassa brändejä ja tuotteita on lukemattomia. Wilska 
tiivistää ristiriitaiset kulutusasenteet esimerkillä lentomatkailua suosivasta kuluttajasta, 
joka on ekologisista syistä vegaani. (Wilska 2011, 189–191; Wilska 2013, 121–123.) 
Paitsi henkilöjutuissa ja toimittajien omissa pohdinnoissa, myös lukijakirjeissä on 
kuultavissa kriittisiä ääniä kuluttamisesta: ”Suomalainen keskiluokkainen elämä on pa-
konomaisen kulutuksen ja kontrollin sanelemaa, ja Olivia tukee tätä lifestyle-
pakkomiellettä.” Lukijakin vaatii – Tosikot-jutun tapaan – huomion kääntämistä ”oikeisiin 
ongelmiin”, kuten maailmassa vallitsevaan epätasa-arvoon. (Olivia toukokuu 2010, 16.) 
Lukijakirje jättää avoimeksi sen, millaiseen epätasa-arvoon kirjoittaja viittaa, kenties 
materiaalisen hyvinvoinnin epätasaiseen jakautumiseen. ”Hävettää länsimainen egoismi, 
jota lehtenne promoaa”, kirjoittaa eräs Trendin (marraskuu 2011, 16) lukija. Opiskelijalle 
Trendi edusti elämäntapaa, johon hänellä ei ole varaa, ”epäekologista kulutusjuhlaa”, 
mutta hän löysikin lehdestä kirppisjutun ja villiyrttioppaan (Trendi heinäkuu 2011, 12).116  
Huolet. Sijoitin arvoihin kytkeytyvät huolet ajatusmaailma-kerrostumaan kuuluviksi. 
Tällaisia huolia ovat esimerkiksi eettiset ja ekologiset, elämäntapoihin liittyvät kysymyk-
set. Naisia huolestuttavat lehtiteksteissä erilaiset ”ekohuoliksi” nimeämäni huolet, joita 
ovat ilmastonmuutoksen, ympäristön saastumisen ja kemikalisoitumisen ohella lisäksi 
kysymykset lääkkeiden ja e-pillerien vaikutuksista omaan terveyteen. Myös kierrättämis-
tä ja jätteiden määrää pohdiskellaan. Huolenaiheita ovat lisäksi pohdinnat vanhempien ja 
                                                     
116 Naistenlehden tulisi tarjota monenlaisille lukijoilleen kiinnostavaa sisältöä. Tehtävä on haasteelli-
nen, mutta yhteenkin lehteen onnistutaan usein sisällyttämään erilaisia aineksia (Töyry 2006, 223–
224). Seurauksena on moniääninen ja kirjava kokonaisuus, jossa voi olla sisäisiä ristiriitoja. 
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isovanhempien terveydestä ja ikääntymisestä sekä levottomat mietteet omien lasten tule-
vaisuudesta. Naisen mieltä rasittavat näiden pohdintojen ohella parisuhteeseen ja työhön 
sekä ulkonäköön liittyvät huolenaiheet, mutta olen sijoittanut nämä pohdinnat temaatti-
sesti omille kerrostumilleen; toimiksi ja tehtäviksi tai ulkonäkö-kerrostumaan kuuluviksi. 
Omien vanhempien ikääntyminen ei ole lehtien nuoremmalle lukijakunnalle vielä 
ajankohtainen huolien tuoja, mutta lehtiaineisto sisältää yksittäisiä mainintoja ikääntyvis-
tä tai sairastelevista vanhemmista. Esimerkiksi 23-vuotias laulaja Lady Gaga mainitsee 
52-vuotiaan isänsä sydänleikkauksen (Elle helmikuu 2010, 47), mutta 29-vuotias näyttelijä 
Elsa Saisio sijoittaa tällaiset mietteet vasta tulevaisuuteen: ”Nelikymppisyys vasta aikui-
suutta onkin. Se on elämänvaihe, jossa on vastuussa kahteen suuntaan, sekä lapsistaan 
että vanhemmistaan.” (Olivia toukokuu 2011, 40.) 
Lehtitekstien perusteella erilaisista asioista huolehtiminen rasittaa naisia, sillä lehdis-
sä julkaistaan juttuja, joissa opastetaan hälventämään pelkoja ja keventämään mieltä. 
Haihduta huolesi -otsikoitu koonti käytännöllisistä keinoista avataan toteamalla: ”Naiset 
ovat usein mestareita luomaan kriisejä.”(Cosmopolitan elokuu 2010, 64.) Pienet huolet ja 
arkiset sattumukset ovat sellaisia kuin myönteisyyttä opettelevan toimittajan Elina Tans-
kasen kohtaamat harmit: perheen flunssa, kenkkuileva tietokone, myöhästely ja raha-
huolet sekä pimeä vuodenaika, kylmyys ja loska. (Trendi tammikuu 2011, 40.) 
Huolille on kuitenkin myös perusteensa. Onnea tavoitteleva toimittaja Mirja Aarnio 
luettelee huonoja tapojaan ja mainitsee asioiden märehtimisen ja kielteisen asenteen. 
Jutun alussa hän kuitenkin kertoo aivan todellisista huolenaiheista, mutta kirjoittaja mitä-
töi murheidensa painavuuden heti huolien luettelemisen jälkeen. Hyvät asiat keventävät 
murheet pieniksi. 
 
Pankkitilini piipittää melkein miinuksella ja työtilanne on epävarma. Läheisen 
terveys on romahtanut, tytär potee uhmaikää ja avioliitto tuntuu lähinnä koti-
töiden jakamiselta. Kärsin unettomuudesta ja raskauspahoinvoinnista. Yhtä totta 
on tämä: Avioliittoni on hyvä. Saan kohta toisen toivotun lapsen. Olen haa-
veammatissani. (Olivia joulukuu 2010, 46.) 
 
Aarnion huolet vaikuttavat mielestäni aivan aiheellisilta, mutta jutussa onkin kysymys 
asenteesta. Jutun sanoma on hyvin samanlainen kuin haastatteluaineistossa mainittu: 
olivatpa huolenaiheet turhia tai todellisia, niitä ei kannata märehtiä.  
Eko-huolet. Huolenaiheiden joukosta korostuvat lehtiaineistossa ekohuoliksi ni-
meämäni pohdinnat. Huoli on lehtiteksteissä pikemminkin huolehtimista vastuunkan-
non merkityksessä: Cosmopolitan (huhtikuu 2010, 69; toukokuu 2010, 18) opastaa muun 
muassa viemään ylimääräiset vaatteet kirpputorille ja lajittelemaan jätteet oikein sekä 
jakaa linkin ”eettistä liiketoimintaa” harjoittavaan verkkotavarataloon, jossa voi shoppail-
la ekologisemmin. Elle (heinäkuu 2010, 95, 104) kirjoittaa ekobuumista kauneudenhoidon 
alalla, ja Olivia (tammikuu 2010, 27) vaatii ekotakseja sekä kierrätyksen kehittämistä ker-
rostaloyhtiöissä. Olivian lukijapalautteista voi päätellä, että lehti on tuonut esille ekoaihei-
ta lukijoiden mielestä liikaakin. Lehteä kritisoidaan viherpiipertelystä ja syytetään teko-
pyhyydestä. 
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Ekoilu meni överiksi. - - Juttu ihanasta ilmastoelämästä jäi kuitenkin mietityttä-
mään. Ekovinkit ovat ihan jees, mutta ylipursuava viherpiipertely oli jo liikaa. 
Minä ainakin syön tomaatteja silloin kun lystään. – MJ (Olivia syyskuu 2010, 19.) 
 
On turhaa ja varsin tekopyhää kirjoittaa syömishäiriöistä, kun sama lehti on 
täynnä anorektisten mallityttösten kuvia. Samaa pätee muuten myös ekologi-
suuden ihannointiin Oliviassa, jonka keskeinen sisältö on muoti ja muu turha 
kulutus. – Kyynikko (Olivia huhtikuu 2010, 22.) 
 
Aineistoon sisältyy pidempiä ja lyhyempiä esittelyjä asiantuntijoista, jotka työskentelevät 
ekologisten kysymysten parissa. Muun muassa tekstit tietokirjailijasta, ilmastopoliittises-
ta neuvonantajasta ja jätteenkuljettajasta välittävät sanomaa ilmastonmuutoksesta ja 
jätteiden paljoudesta (Trendi toukokuu 2011, 46–47; Olivia lokakuu 2010, 48–50; Trendi 
huhtikuu 2011, 40–42). Ekologisuus mainitaan myös vaatesuunnittelijoiden haastatteluis-
sa ja joskus teema nostetaan erityisesti esille, kuten 32-vuotiaan Minna Hepburnin haas-
tattelussa, jossa hän kertoo halustaan tehdä ekologista muotia (Olivia kesäkuu 2011, 144).  
Arjen ekoilusta kertovat jutut, joissa viljellään itse kasviksia (Olivia lokakuu 2011, 44–
49) sekä maininnat kasvissyönnistä niin lukijakirjeissä kuin esimerkiksi Olivian pääkirjoi-
tuksissa, joissa Niina Leino muun muassa mainitsee juuston hiilijalanjäljen suuruuden 
(Olivia lokakuu 2010, 21) ja kertoo oppineensa, ”että ekologiseksi syöjäksi ei tule pakot-
tamalla itsensä kieltäytymään lihasta kertaheitolla, vaan opettelemalla rakastamaan kas-
visruokia” (Olivia syyskuu 2011, 21). Palstaviljelyä harrastava 38-vuotias Milla Risku 
sanoo ihmisten haluavan laadukkaampaa ruokaa: ”Olemme kyllästyneet suojakaasuun 
pakattuihin pöperöihin.” (Olivia lokakuu 2011, 49.)  
Kohtuullistaminen ja ”slow”-ajattelu. Ellen (heinäkuu 2010, 104) arvio on, että ”tör-
säily ei ole nykyisin kovinkaan muodikasta”.  Lehtijutuissa tähdet saattavatkin kertoa, 
että ostavat esimerkiksi vaatteita itselleen ja lapsilleen vain harkinnan jälkeen. Kohtuul-
listamista, joka tässä tarkoittaa pienempiä tuloja ja harkittua kuluttamista, käsittelevät 
irtiotto- ja elämänmuutostarinat, artikkelit kotiäitiydestä sekä onni- ja haave-aiheiset 
tekstit. Kohtuullistamiseksi nimeämäni katkelmat kertovat muutosta kaukaiseen paik-
kaan, pienistä tuloista ja ajankäytön muutoksesta; ajasta, jonka voi viettää läheisten, las-
ten tai omien ajatusten kanssa. Aineistoon sisältyy myös hieman laajempi artikkeli 
downshifting-teemasta: Olivia käsittelee Irtiottoja-artikkelissaan siirtymiä pois työelämästä, 
työhön käytetyn ajan vähentämistä ja halua lisätä vapaa-aikaa, ja jutun aluksi todetaan, 
että ”lähes puolet suomalaisista haluaisi käyttää enemmän aikaa harrastuksiin ja useampi 
kuin joka kolmas perheen kanssa olemiseen”. (Olivia heinäkuu 2010, 32–35.) Myös Cos-
mopolitan (maaliskuu 2011, 61) tunnistaa trendin ja liittää työajan vähentämisen lisäänty-
neeseen vapaaehtoistyöhön: ”Halutaan tehdä vähemmän palkkatöitä ja enemmän hy-
vää.” 
Haastattelujutut valaisevat elämäänsä niin sanotusti leppoisammin elävien pohdinto-
ja, ja tuovat esille myös elämäntavan kääntöpuolen, niukat tulot, kuten Hanna Tuuri (40 
vuotta) kertoo. Hän elää Irlannissa, puutarhaa hoitaen: 
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Hanna ja Ciarán elävät unelmaelämää, mutta romanttinen onni ei tule ilmaisek-
si. ”Se on valinnoista kiinni. Meillä ei ole koskaan varaa ostaa kallista asuntoa tai 
käydä viisi kertaa vuodessa lomilla ulkomailla. - - ” ”Joillekuille oravanpyörä 
sopii. On ihmisiä, jotka nauttivat stressistä ja siitä, että koko ajan tapahtuu pal-
jon.” Hanna vain elää toisin. (Elle elokuu 2010, 56.)  
 
Nuorempi lukija voi lukea nelikymppisten ja tätä vanhempien naisten ajatuksia miettien, 
mihin itse ovat elämässään suuntautumassa. Voisiko ammatinvalintaansa ja työuraansa 
suunnitella niin, että vapaa-ajalle ja itselle tärkeille asioille jäisi elämässä tilaa? Irtiottoja 
käsittelevät jutut väitteineen arvostusten muuttumisesta saavat tukea muun muassa 
Nuorisobarometrin tuloksista. Vuoden 2013 raportissa todetaan, kuinka työn tärkeys on 
vähentynyt vastaajien mielissä, ja vertailu vuoden 2005 tuloksiin osoittaa pudotuksen 
merkittäväksi. Nyt esimerkiksi tasa-arvo, ihmisoikeudet ja vapaa-aika ovat vastaajille 
tärkeämpiä kuin työ. (Myllyniemi 2013,59–60.) 
Kotiäiti, yksityisyrittäjä Petra Autinen (32 vuotta) kertoo huomanneensa, että työ vä-
sytti liikaa ja työmatkatkin tuntuivat vievän paljon aikaa. Hän hoitaa jutun teon aikaan 
kahta lasta kotona ja tekee päivässä korkeintaan 6 tuntia töitä lastenvaatemerkin jälleen-
myyjänä ja kouluttajana.  
 
”Aamuisin vastailen sähköposteihin, kun lapset katsovat Pikku Kakkosta. Iltaisin, 
kun mieheni on tullut kotiin, käyn pitämässä lastenvaatekutsuja. Työ on tärkeää, 
mutta tärkeää on myös se, että saan tehdä sitä kotona ja omien aikataulujeni 
mukaan.” Petra tuntee monia kaltaisiaan, jotka ovat vaihtaneet kiivastahtisen 
työelämän vähemmän stressaavaan elämäntapaan. - - ”Nautin tästä elämästä 
enemmän kuin entisestä. Olen virkeämpi, saan aikaan enemmän ja ehdin elää.” 
(Olivia syyskuu 2010, 43.) 
 
Lasten hoitaminen kotona on naisille keino vaihtaa työelämän kiireet kotiäidin arkeen 
(Olivia syyskuu 2010, 41). Kuten edellä siteerattu Autinen kertoo, ”lapsen saaminen on - - 
pysähtymisen paikka”, jolloin voi miettiä, ”onko elämä menossa sinne, mihin sen haluaa 
menevän” (Olivia syyskuu 2010, 43). Päätoimittaja Annaleena Jalava taas kummastelee 
Trendin jutussa, miksi ihmiset ensin kouluttautuvat ja kiipeävät työurallaan ylöspäin ja 
”päättävät sitten siirtyä horsmanviljelijöiksi suvun mökille”: 
 
En ole tehnyt aiheesta tilastoa, mutta vaikuttaa siltä, että urastaan luopuvat use-
ammin naiset, joiden asema työelämässä on yhä heikompi kuin miesten. Puhuin 
asiasta ystävälleni, joka on raskaana. Hän suunnittelee jo nyt pikaista töihinpa-
luuta äitiyslomansa jälkeen, koska yksinkertaisesti haluaa tehdä paljon palkka-
töitä. ”Ja sitten minulle sanotaan, että sä olet tuollainen uranainen. Minä nyt 
vain olen nainen, joka käy töissä.” Haluaisinpa nähdä miehen, jota kutsuttaisiin 
uramieheksi siksi, että hän viettää kahdeksan tuntia päivästään työpaikalla. Ja 
miksi ura-etuliite yhä tuntuu kuvaavan jotakuta henkisesti kylmää ja pyrkyri-
mäistä? (Trendi syyskuu 2011, 39.) 
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Trendin tuottaja Hanna Tohtua (30 vuotta) suosittelee nelipäiväistä työviikkoa: ”Uratavoi-
te, jonka eteen kannattaa puskea.” (Trendi maaliskuu 2010, 17.) Elämän hidastamisesta ja 
yksinkertaistamisesta puhuvat myös tunnetut, huipputuloiset tähdet kuten 33-vuotias 
näyttelijä Liv Tyler (Elle helmikuu 2011, 45) ja 38-vuotias näyttelijä-laulajaVanessa Para-
dis puolisoineen. 
 
Hitaan elämän puolesta puhuu myös Vanessan kumppani, näyttelijä Johnny 
Depp, 47. Mies ei omista kännykkää - - . Vanessa ja Johnny pitävät itseään etuoi-
keutettuina, sillä heillä on vapaus tehdä, mitä haluavat. Halutessaan he voivat 
lentää Etelä-Ransakaan mittailemaan viinitiluksiaan. Lisäksi perhe viettää aikaa 
maalaistalossa Englannin Somersetissä, Hollywoodissa ja omalla saarella Karibi-
alla. (Elle toukokuu 2011, 90.) 
 
Kriittisistä katkelmista huolimatta kohtuullistaminen, työajan ja ostosten vähentäminen, 
esitetään lehtiteksteissä myönteisessä valossa, ja sanomaa tuetaan unelmanomaisilla 
kuvauksilla tähtien vapaasta elämästä. Vaikka naistenlehtiä voi pitää kulutuskeskeisinä 
ja -myönteisinä mediatuotteina, aineistoni sisältää yllättävänkin runsaasti mainintoja 
kuluttamisen vähentämisestä tai ainakin harkiten ostamisesta. Päällimmäisenä kuuluu 
hauskan shoppailun ääni, mutta teksteissä liikkuu myös kohtuullisuutta ja henkisempiä 
arvoja välittäviä kannanottoja. Näissä lausumissa tavara ei tuo onnea ja elämän mielek-
kyyden nähdään rakentuvan muutoin kuin kuluttamisen kautta.  
Sukupolvikokemukset sekä sukupolvien erot ja erilaiset maailmat. Kulutuskeskeis-
tä elämää arvosteltaessa tulevat liki aina esille – suoremmin tai kätketymmin – menneet 
vuosikymmenet ja edeltävät sukupolvet niukkoine resursseineen. Nykyajan nuoret aikui-
set kehystetään runsaudenpulalla muutoinkin kuin tavaranpaljouden kautta. Kaikkea 
tuntuu olevan tarjolla, ovet ovat auki ja niin edelleen. Sukupolvikokemuksia käsitellään 
erityisesti kolmekymppisille suunnatuissa Oliviassa ja Trendissä, ja lehdissä annetaan 
kaksi-, kolmekymppisten sukupolville erilaisia nimityksiä ja määreitä.  
Edustamaansa sukupolvea, nykyisiä kolmekymppisiä, Trendin toimittaja Hanna Toh-
tua kuvaa kriiseilijä- ja terapiasukupolveksi: omia tuntemuksia kuunnellaan ja ruoditaan 
aivan liikaa ja koko ajan ahdistaa, olipa päätynyt millaisiin elämänvalintoihin tahansa 
(Trendi elokuu 2010, 34–35).   
 
Modernien kasvukipujen luonteen kiteyttää nainen, joka on täyttänyt 30 juuri 
tämän lehden ilmestyttyä: ”Tavallaan olen kyllästynyt elämääni. Minulla on sa-
maan aikaan pelko, että elämäni ei muuta lainkaan ja että se muuttuu tosi pal-
jon. En ole valmis ottamaan uutta vastaan, mutta en halua päästää vanhasta ir-
ti.” (Trendi elokuu 2010, 35.) 
 
31-vuotias toimittaja Tia Nikkinen kirjoittaa: ”Tekeekö meille edes hyvää miettiä jatku-
vasti omia tarpeitamme ja sisäisiä liikahduksiamme? Vai tekeekö se meistä vain itsekeskei-
siä?” (Trendi marraskuu 2011, 45.) Kolmekymppiset ovat myös märän sukupolven lapsia, 
ja nykyisin eniten alkoholia käyttävätkin hieman yli 30-vuotiaat (Olivia maaliskuu 2011, 
136). Muitakin sukupolvikokemuksia mainitaan aineistossa. Kolmekymppiset ovat jopa 
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saaneet tuta, mitä tarkoittaa nöyryytys liikuntaharrastuksessa. ”Yhtä hyvin meidät voisi 
nimittää julman joukkuejaon sukupolveksi”, kirjoitetaan Oliviassa (helmikuu 2011, 104).  
Muusikko Maija Vilkkumaa, entinen punkkari, ruotii kriittisesti edustamansa X-
sukupolven ja itseään nuorempien Y-sukupolven eli can do -sukupolven edustajien välisiä 
eroja. Hän pitää nykyisiä parikymppisiä nuoria kovin tylsinä. Keskeisenä syynä arvoste-
lulle on nuorten konservatiivisuus ja halu ”tunkea itsensä johonkin lokeroon”. Vilkku-
maan mielestä aiemmin toimittiin juuri päinvastoin. Ristiriitaista on, että nykynuorilla on 
niin sanotusti avaimet kaikkialle, mutta he tavoittelevat turvallisuutta: ”heistä onkin 
tullut minäkeskeisiä konservatiiveja”, Vilkkumaa miettii. (Trendi huhtikuu 2010, 32.)  
Avioerojen sukupolvea edustaa Katariinaksi nimetty 39-vuotias nainen: ”1970-luvulla 
avioerojen määrä kaksinkertaistui” (Olivia kesäkuu 2011, 42). Näyttelijä Mikko Leppi-
lampi on vakuuttunut, että ”jokainen tuntee kolmekymppisten individualistisen vas-
tuunpakoilun”, sitoutumisen lykkäämisen aina tuonnemmaksi. (Olivia kesäkuu 2010, 30.) 
30-vuotias kirjailija Riikka Pulkkinen taas pitää tyypillisenä kokemuksena uskottavuus-
paineita, joita 2000-luvulla nuoruuttaan eläneet ovat kokeneet: 
 
2000-luvulla nuoruuttani eläneenä olen kärsinyt välillä uskottavuuspaineista. Pi-
täisi kuunnella tietynlaista musiikkia, lukea tietynlaisia kirjoja ja pukeutua tietyl-
lä tapaa. Tyylistä on tullut meidän sukupolvellemme tärkeää. Se kertoo yhdellä 
silmäyksellä ihmisen vakaumuksesta, musiikkimausta ja arvoista. Joskus tuntuu, 
ettei tyylin takana ole enää mitään sanomaa. Ydinvoimaa vastustava vihreään 
parkatakkiin pukeutunut nuori ei välttämättä osaa kertoa, mitä energiavaihtoeh-
toja olisi. (Olivia lokakuu 2010, 38.)117  
 
Kommunikoiminen eri sukupolvien välillä voi olla vaikeaa. Joskus äiti ja tytär tuntuvat 
edustavan hyvin erilaisia maailmoja. Kun Olivia pyytää psykoterapeutti, perheterapeutti 
Sirpa Eteläahoa vastaamaan kysymykseen siitä, mikseivät äiti ja tytär ymmärrä toisiaan, 
hän tuo esille, että eri sukupolvet pitävät erilaisia asioita tärkeinä: ”Äitisi nuoruudessa 
maailma on ollut erilainen ja ihmisiin kohdistetut vaatimukset toiset.” (Olivia kesäkuu 
2010, 144.) Parisuhteisiin liittyvät kysymykset ovat varmasti kiistellyimpien aiheiden 
joukossa, jos keskustelussa asettuvat vastakkain eri sukupolvet, mutta myös muilla elä-
mänkentillä erilaiset arvot ja odotukset törmäävät toisiinsa. Esimerkiksi työelämässä 
muutos tarkoittaa vähempää hierarkkisuutta. Työmarkkinoilla valinnanmahdollisuudet 
ovat lisääntyneet. Äidin voi olla vaikea ymmärtää tytärtään, joka vaihtaa työpaikkaa saati 
jättäytyy kokonaan pois työelämästä. Olivian artikkelin mukaan sietämätöntä työtä ei 
tarvitse nykyisin vain kestää, vaan työelämästä on ainakin periaatteessa mahdollista 
hypätä hetkeksi sivuun. (Olivia heinäkuu 2010, 32–34.) Lisääntynyt liikkuvuus näyttäy-
tyy kirjailija Taina Latvalan (28 vuotta) sitaatissa levottomuutena: ”Vanhempieni suku-
polvi haki turvaa kodista ja perheestä. Tietysti hekin kapinoivat nuorina, mutta heidän 
sukupolvensa tuntuu tehneen rauhan itsensä kanssa. He tyytyivät siihen, mitä heillä oli.” 
Latvala jatkaa miettimällä, kuinka ”me kolmekymppiset kasvoimme kansainväliseen 
                                                     
117 Trendin (joulukuu 2011, 40–43) kokonainen artikkeli käsittelee tyylin tulemista osaksi suomalaista 
identiteettiä ja tyylittömyyden katoamista katukuvasta: ”Ennen: Koreilu oli kirosana. Nyt: Tyylitie-
toisuus on sallittua.” 
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maailmaan”, ja liikkuvuuden vaade herättää huolen siitä, onko ”irrotellut tarpeeksi”. 
(Olivia lokakuu 2010, 36.) 
Yksinkertaisena yhteenvetona aikuisen ajatusmaailmasta voi lausua, että nuori aikui-
nen nainen pohtii mielessään monenlaisia kysymyksiä, hän on kasvanut henkisesti ikä-
vuosien kertyessä ja on kenties oppinut arvostamaan itseään tai ainakin hän tavoittelee 
itseluottamusta. Vaikeudet ja erilaiset kriisit ovat osa naisen elämää. Lehtijutuissa kerro-
taan ikävistä tapahtumista, mutta usein näkökulmana on selviytyminen. Tällöin tarinan 
voi ajatella kertovan kasvusta, henkisestä kypsymisestä.  
Nuori aikuinen nainen miettii arvoihin ja arvostuksiin liittyviä kysymyksiä, muun 
muassa kuluttamisen rajoja. Hän kohtaa erilaisia huolia ja odotuksia. Naisille ovat tuttuja 
niin sukulaisten neuvot kuin jostakin tunnistamattomasta lähteestä kumpuavat vaati-
mukset laihuudesta, menestyksestä ja kadehdittavasta elämäntyylistä. Lehtitekstit kan-
nustavatkin lukijaansa tykkäämään itsestään, arvostamaan itseään ja kuuntelemaan omaa 
sisäistä ääntään. Oman tien kulkeminen esitetään hyvässä valossa. Itsenäinen, omia pää-
töksiään tekevä nainen on ihannekuva, jota kannattaa lehtitekstien mukaan tavoitella 
siitä huolimatta, että arjessa nainen voi kohdata arvostelua tekemistään valinnoista. 
 
6.1.6 Pysähtyminen, sitoutuminen ja turva  
Lehtiaineistossa pysähtyminen on myönteisessä mielessä erityisesti sitoutumista ystäviin 
ja kumppaniin. Myös tiettyyn paikkaan sekä työhön voidaan solmia pitäviä siteitä. Käsit-
telen tässä alaluvussa näitä sitoutumisen kohteita sekä myönteisemmän kautta, esimer-
kiksi turvana, että kielteisemmän kautta, esimerkiksi sitovuutena. Pysähtymistä ja sitou-
tumista kuvaava kerrostuma sisältääkin paitsi tylsyyttä korostavia teemoja, myös muita 
teemoja, jotka asettuvat vastinpareiksi avoimuudelle ja liikkuvuudelle, joista muodostin 
oman erillisen kerrostumansa. Taulukossa 15 esittelen pysähtyminen, sitoutuminen ja turva 
-kerrostuman sisältämät temaattiset kokonaisuudet koodeineen. Koodien frekvenssit on 
esitetty liitteessä 6. 
 





Aikuisuus aikuisuus: tylsä, kulunut, nähty  
Pysähtyminen 
pysähtyminen: jämähtäminen  
pysähtyminen: aloilleen asettuminen  
Työ työ: työn sitovuus  
Lapset 
lapset: sitovuus, rutiinit  
lapset: lapset sitovat paikkaan 
lapset: pysyvää  
Paluu- ja maallemuutto 
paluu- ja maallemuutto: paluumuutto  
paluu- ja maallemuutto: maallemuutto  
Raha raha: puolison tulojen tuoma turva, hyvinvointi  
Sitoutuminen 
sitoutuminen: sitoutuminen parisuhteeseen  
sitoutuminen: ystävät pysyvät 
Epävarmuus epävarmuus: turvan hakeminen 
Turva 
turva: lapselle turvallinen kasvuympäristö  
turva: työn tuoma turva 
Yhteisöllisyys yhteisöllisyys: yhteisöllisyys  
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Lehtiaineiston ominaispiirre on kirjavuus, mikä on havaittavissa liikkuvuudenkin koh-
dalla. Joskus ja joissakin asioissa pysyvyyttä tavoitellaan, vaikka vapaus onkin ihanne. 
Blatterer (2007b) kirjoittaa siirtymästä, joka on tapahtunut pysyvyydestä ja ennustetta-
vuudesta kohden subjektiivisia arvoja, esimerkiksi omaa kasvua ja itsensä toteuttamista. 
Pohtiessaan Australiassa toteutetun pitkittäistutkimuksen tuloksia hän esittää, että kyse-
lyyn vastanneet vuoden 1970 jälkeen syntyneet informantit edelleen arvostivat sitoutu-
mista ja vakautta, mutta yhtä lailla riippumattomuutta ja joustavuutta pidettiin tärkeinä. 
Perhe ja ystävät, vakituinen työ ja taloudellinen riippumattomuus sijoittuivat arvostuk-
sissa korkealle, mutta esimerkiksi avioliitto, lapset ja ura eivät olleet tärkeimpien tavoit-
teiden joukossa. (Blatterer 2007b, 43–44.)  
Jämähtäminen. Aloitan kerrostuman tarkastelun kielteisestä pysähtymisestä, mikä on 
lehtiteksteissä jämähtämistä ja jopa apaattista tylsyyttä. Kuvaavia esimerkkejä tarjoavat 
naiset, jotka elävät toisin kuin tylsästi – ainakin hetkittäin. Olen lainannut edellä esimer-
kiksi työelämästä irtioton tehnyttä Susanna Seitakalliota ja surffausta intohimoisesti har-
rastavaa Liisa Viitaniemeä. Seitakallio sanoo, että ”aikuisena kaikki tuntuu jo koetulta”. 
Intiassa Seitakallio on oppinut elämään jälleen hetkessä. Hän on löytänyt uudelleen tuo-
reuden. (Elle heinäkuu 2010, 48.) Tuoreuden konnotaatiot liittyvät nuoruuteen. Tuoreus 
voisi myös vihjata, että elämässä on virkistäviä asioita. Aikuisuuden kuvaaminen sellai-
silla sanoilla kuin nähty, koettu ja eletty on tuoreudelle vahva vastinpari. Kun kaikki on 
jo koettu, ei kuplivalle ilolle ole sijaa. Liisa Viitaniemi arvostaa nimenomaan hauskanpi-
toa ja elämästä nauttimista. Hän kokee kyseenalaistavansa perinteisen tavan elää ja poh-
tii, että surffaaminen nuorentaa häntä sisältäpäin.  (Elle elokuu 2010, 118.) Viitaniemen 
ajatuksissa on yhtymäkohta Trendin (elokuu 2010, 34) lausumaan, jonka mukaan aikui-
suus tuo mieleen keski-ikäisyyden ja on tylsää, harmaata ja vastuun värjäämää. Jämäh-
tämisen pelko ajaa lehtitekstien naisia kokeilemaan uutta (Cosmopolitan huhtikuu 2010, 
113; Olivia heinäkuu 2010, 28). 28-vuotias kirjailija Taina Latvala kuvaa ristiriitaista tun-
netilaansa: 
 
”Välillä tuntuu, että olen elänyt liian turvallisesti, en ole uskaltanut irrotella tar-
peeksi. Olo on levoton ja paikoilleen asettuminen tuntuu vaikealta. Mistä tiedän, 
että olen nähnyt tarpeeksi?” (Olivia lokakuu 2010, 36.) 
 
Latvala ei halua jäädä aloilleen, mutta kysyy, mikä on tarpeeksi; joko hän on sittenkin 
nähnyt riittävästi. Lähtemisen aiheellisuutta ja toistuvuutta pohditaan myös työelämän 
kontekstissa. Cosmopolitan kannustaa lähtemään työstä, joka tympäisee heti aamusta. 
 
Vaikka ei ehkä kannata heittäytyä työttömäksi, pakosuunnitelman laatiminen on 
paikallaan. Kun työssä pitää jaksaa nykyään pitkälti yli kuudenkympin ikäisek-
si, ei ole järkeä jämähtää jo uran alkuvaiheessa ammattiin, jota vihaa. Älä tur-
haan jää lusimaan elinkautista! (Cosmopolitan maaliskuu 2011, 69.) 
 
Tuottajana, toimittajana ja juontajana toimiva Katja Ståhl (41 vuotta) ”ei voi sietää narisi-
joita, ihmisiä, jotka ovat kitisseet samassa työssä 25 vuotta”. Hän kummastui, kun hänen 
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esimiehensä kysyi, miksi Ståhlilla on ollut niin monta työpaikkaa: ”Vasta silloin tajusin, 
ettei jengi vaihda työpaikkaa, kun kyllästyttää. Minä vaihdan.” (Olivia syyskuu 2010, 51).  
 
”Aiemmin mietin, enkö uskalla kohdata tylsistymistä. Nyt olen hyväksynyt sen, 
että olen kyllästyvää sorttia. Mieluummin jään työttömäksi ja syön matoja kuin 
valitan.” Jos irtisanoutuminen pelottaa, Ståhl kuvittelee pahimman mahdollisen 
tilanteen. Lainoja ei välttämättä pystyisi hetkeen maksamaan, sitten pitäisi ehkä 
myydä auto ja hätätapauksessa myös asunto. ”Kaikki on hyvin niin kauan kuin 
minulla, lapsilla ja koirilla on hyvä olla. Mehän voimme nukkua vaikka teltas-
sa.” (Olivia syyskuu 2010, 51.) 
 
Aloilleen asettuminen ei ole lehtiteksteissä ongelmatonta. Paineita paikoilleen jäämiseen 
voi kuitenkin kokea, Trendin (elokuu 2010, 34) mukaan etenkin silloin, ”kun etsimis- ja 
sekoiluvaihe venähtää pitkäksi”.   
 
Jos on ollut kymmenen vuoden ajan uppoutunut suorittamaan opiskelua, uraa ja 
irtiottoja, ei yleensä ole ihan helppoa siirtyä vakiintumisvaiheeseen, vaikka ko-
vasti sitä haluaisikin. (Trendi elokuu 2010, 34.) 
 
Sitoutumishaluisen naisen on löydettävä sitoutumishaluinen kumppani, ja esimerkiksi 
Cosmopolitanin teksteissä vallitsevan hetero-oletuksen mukaan nainen etsii miestä. Cosmo-
politan arvelee parikymppisen miehen olevan kiinnostunut lähinnä yhden yön suhteista, 
eikä vielä kolmekymppinenkään kiirehdi sitoutumaan. Vasta 35–40-vuotias alkaa etsiä 
suhdetta, joka kestäisi hautaan saakka. (Cosmopolitan tammikuu 2010, 34–35.)  
Sitoutuminen parisuhteeseen vaatii lehtitekstien mukaan paneutumista parisuhteen 
hoitamiseen ja kehittämiseen: töiden tekeminen parisuhteen ja sen onnellisuuden eteen 
on toistuva kehotusten ja neuvojen kohde. Sitoutunut pariskunta pysyy yhdessä, vaikka 
toinen ihastuu johonkuhun uuteen (Cosmopolitan elokuu 2011, 42), pussailee juhlatun-
nelmissa vieraita ihmisiä (Cosmopolitan elokuu 2010, 39) tai toinen sairastuu masennuk-
seen (Trendi marraskuu 2010, 40) tai pelaa perheen rahat (Cosmopolitan huhtikuu 2011, 
64). Lehtiaineistossa esiintyy myös 38-vuotias nainen, joka on päättänyt, ettei eroa puo-
lisostaan, joka on tuomittu vankeusrangaistukseen taposta (Olivia tammikuu 2011, 105).  
Pitkän ja avoimen tarinan sitoutumisesta ja yhdessä pysymisen halusta kertoo toimit-
taja Leena Lukkari, joka esittää kertomuksen oman avioliittonsa kriisistä. Juttu alkaa 
kuvauksella miehen tahattomasta pikkumaisuudesta ja ärsyttävältä kuulostavasta aami-
aisen syönnistä ja sanomalehden sivujen omimisesta. Jutun mukaan pariskunta meni 
naimisiin kolmekymppisinä. Kahdeksan vuoden takaiset häätkään eivät sujuneet aivan 
suunnitelmien mukaan. Kun mies ”pyöritti häissä muita naisia kuin ranskalainen kokki 
valkuaisvaahtoa”, tuore vaimo tanssitti vanhuksia ja lapsia. Seurusteluaikana mies oli 
kertonut, ettei hän tahdo naimisiin. (Olivia huhtikuu 2011, 125–126.) 
 
Minä halusin. Olin etsinyt 15 vuotta miestä, jota rakastaisin ja jonka kanssa ja-
kaisin elämäni vielä silloinkin, kun monipuolinen aamupala nautitaan dosetista 
ja ruudulliset aamutohvelit ovat tyylikkäintä mitä garderobista löytyy. (Olivia 
huhtikuu 2011, 126.)  
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Lukkari kertoo, miten lapset lisäsivät arjen haasteita. Hän pohdiskeli vuosien mittaan, 
tahtooko todella edelleen ottaa miehensä aviopuolisokseen, rakastaa häntä niin myötä- 
kuin vastoinkäymisissä. Lukkari kirjoittaa: ”Joskus myöntävä vastaukseni oli varma, 
joskus annoin meille koeaikaa. Miehelle en kertonut pohdinnoistani mitään.” Tilanne 
kulminoitui erääseen riitaan, jonka tuoksinassa lausuttiin ääneen sana ero. Pariskunta 
pelästyi. He eivät halunneet erota, sillä he olivat (ja ovat) toistensa parhaat ystävät, eikä 
ystävästä kuulu erota. Jonkinlainen helppouden tai mukavuudenhalun sävykin pilkistää 
tekstistä: ”ajatus uudesta suhteesta tuntui vieraalta. Tiesimme, kuinka paljon raakaa työtä 
vaati päästä edes siihen vaiheeseen, missä olimme nyt.” (Olivia huhtikuu 2011, 127.) 
Lapset sitovat paikkaan ja tuottavat rutiineja. Kuten haastatteluaineistossa, myös 
lehtiaineistossa lapsiin liittyy sitovuuden näkökulma. Lapsi on jotakin pysyvää, ja lap-
seen verrattuna puolison pysyvyys on todennäköistä, ei täysin varmaa. Näyttelijä Elsa 
Saisio (29 vuotta) tietää, ”että 15 vuoden kuluttua minulla on ainakin tämä poika ja to-
dennäköisesti sama mies” (Olivia toukokuu 2011, 40). Kun haastatteluaineistossa oli esillä 
lasten mukanaan tuoma halu sitoutua paikkaan, tulevat lehtiaineistossa esille tämän 
rinnalle myös rutiinit ja lasten vaikutus vanhempien erilaisiin toimiin: ”Pitää miettiä, 
milloin voi käydä suihkussa tai vessassa.” (Olivia tammikuu 2010, 89.) Entinen malli 
Anitta Törne (42 vuotta) ei kaipaa enää maailmalle, vaan on asettunut 6- ja 7-vuotiaiden 
lastensa kanssa Helsinkiin: ”Täältä ei lähdetä enää mihinkään.” (Elle toukokuu 2010, 67.) 
Näyttelijä Diane Kruger (33 vuotta) elää kolmessa eri kaupungissa, ja henkilöjutussa 
arvioidaankin, ettei hän ”ehkä ole vielä äitiainesta” (Elle heinäkuu 2010, 39).  
Turvallinen kasvuympäristö on lapselle tärkeä lehtiaineistojen maailmassa, samoin 
kuin haastatteluaineistossa. Kiire ja saasteet ja muut suurkaupungin pulmat eivät ole 
hyväksi lapselle (Elle Accessories 2011, 27; Olivia kesäkuu 2011, 144). Suomalaisessa 
kontekstissa turvallinen kasvuympäristö mainitaan vailla tarkempia selityksiä. Tällaisek-
si määritelty tienoo vaikuttaisi olevan jotakin, minkä lukija tunnistaa ja osaa määritellä. 
29-vuotias Erja Hyvönen muistelee muutaman vuoden takaista tilannettaan: 
 
Vuonna 2007 muutimme Etelä-Suomesta kotipaikkakunnalleni Etelä-
Pohjanmaalle. Jätimme vakituiset työpaikkamme, sillä halusimme ympäristöön, 
jossa on turvallista kasvattaa lapsia. (Trendi marraskuu 2011, 40.) 
 
Paluu- ja maallemuutto. Olivia käsittelee paluu- ja maallemuuttoa jutuissaan, ja myös 
Trendin kolumnistit mainitsevat paluu- ja maallemuuton. Tero Kartastenpää kirjoittaa 
kriittiseen sävyyn paluumuutosta ja päätyy siihen, ettei ”ole ylpeyden aihe asua koko 
ikänsä korvessa tai keskustassa”. Teksti ei siis romantisoi kumpaakaan vaihtoehtoa. 
(Trendi huhtikuu 2011, 30.) Maria Veitola mainitsee ohimennen ystävänsä, joka asuu 
maalla kotieläinten kanssa (Trendi kesäkuu 2011, 28).118 Ellessä ja Cosmopolitanissa ei täl-
laisia juttuja ollut vuosina 2010–2011. Ellen sisällöissä onkin yleisesti ottaen hyvin vähän 
juttuja, joissa tarkasteltaisiin juuri jotakin tiettyä ajankohtaista ilmiötä.  Cosmopolitanin 
                                                     
118 Muut Trendin maininnat ovat vaatesuunnittelija Minna Hepburnin (33 vuotta) maininta muutosta 
(jälleen) maalle, pois Lontoosta (Trendi syyskuu 2011, 122) ja nuorena leskeksi jääneen 29-vuotiaan 
naisen haastattelussa mainittu muutto kotipaikkakunnalle, ”jossa on turvallista kasvattaa lapsia” 
(Trendi marraskuu 2011, 40). 
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lukijoista monet ovat melko nuoria, ja lukijoiden elämässä ollaan pikemminkin lähdössä 
pois kotipaikkakunnalta opiskelemaan ja töihin. 
Olivian teksteissä paluu- ja maallemuuttoa esitellään yksittäisten henkilöiden kerto-
mien tarinoiden kautta119, mutta aineistooni sisältyy myös laajempi artikkeli Paluu Poriin, 
jossa suomalaisten paluumuuttoa käsitellään monipuolisesti. Jutussa muun muassa poh-
ditaan syitä muuttohaluille nojaten Siirtolaisinstituutin tutkimusjohtajan Elli Heikkilän 
ajatuksiin. Artikkelissa kuvataan, kuinka kolmekymppinen pariskunta haluaa isovan-
hemmat osaksi lasten elämää, turvallisen kasvuympäristön ja unelmien omakotitalon. 
(Olivia helmikuu 2011, 38.) Paluumuutto nivoutuu tässäkin jutussa osaksi normatiivista 
elämänkulkua: kumppanin löydyttyä ja parisuhteen vakiinnuttua lähdetään hakemaan 
paikkaa, johon sitoutua ja joka toimisi tuleville ja jo syntyneille lapsille hyvänä kasvuym-
päristönä. Eräs tekijä on isovanhempien tarjoama kasvatus- ja hoitoapu, joka houkuttelee 
muuttamaan heidän lähelleen, mutta paluumuutossa on kysymys myös muusta. 
Äkäslompoloon palannut Raisa Gardin (30 vuotta) kyllästyi elämäänsä Espoossa. Ar-
ki oli yksitoikkoista: työtä varastossa, television katsomista, nukkumaan ja aamulla töihin 
varastoon. Ystäville oli aikaa vain viikonloppuisin. Muuton jälkeen hän kokee rauhoittu-
neensa, koti on kolme kertaa suurempi kuin edellinen ja aina löytyy ”joku, jonka puoleen 
voi kääntyä, jos tulee ongelmia”. Ystävillekin on taas aikaa, samoin harrastuksille. (Olivia 
lokakuu 2010, 149.) 
Olivian artikkeli Paluu Poriin antaa paluumuutolle ja sen syille hyvin samantyyppisen 
taustan. Kun Espoossa näkyi ikkunasta kerrostaloja, Äkäslompolossa näkyy ikkunasta 
peltoja ja poroja; Porissa taas näkyy ”huurteisia omenapuita, punainen piharakennus” ja 
haastatellun Kaisa Leivo-Jokimäen kotikaupunki. (Olivia lokakuu 2010, 149; Olivia hel-
mikuu 2011, 36.)  
 
Hiillos sihahtaa, kun Kaisa Leivo-Jokimäki, 37, työntää uuden halon luukusta si-
sään. Tuli tarttuu puuhun ja saa hellan hohkaamaan lämpöä vanhan puutalon 
keittiöön. Kaisa kävelee villasukat jalassa siniharmaaksi maalattujen lattialank-
kujen ja kirjavien räsymattojen yli, kaataa kuppiin kahvia ja istuu pöytään. (Oli-
via helmikuu 2011, 36.) 
 
Yhtymäkohdat kotoilu-henkisiin juttuihin ovat selviä. Vanhan ajan henki leijuu kiireet-
tömässä keittiössä, jossa juodaan vieraan kanssa kahvia. Juttu Leivo-Jokimäen elämästä 
jatkuu takaumalla eli kuvauksella siitä, kuinka pikku-Kaisa rakenteli majoja ja vietti aikaa 
kirjastossa (Olivia helmikuu 2011, 36). Paluu tutulle paikkakunnalle oli täynnä tunnetta. 
Jutussa annetaan kuitenkin syyksi muutolle rakkaus mieheen, ei kotiseutuun. Leivo-
Jokimäki tapasi porilaisen miehen, rakastui ja alkoi ajatella järjellä. Miehellä oli omis-
tusasunto ja vakityö. Toimittaja pitää muuton syytä romanttisena verrattuna muihin 
syihin, joiksi hän mainitsee halvemman asumisen sekä hiihtolatujen ja isovanhempien 
läheisyyden. Olivian lukijapaneelin jäsenistä 15 % kertoo palanneensa kotiseudulleen ja 
17 % haaveilee paluusta. Syistä suurin on sukulaisten läheisyys. Avoimissa vastauksissa 
                                                     
119 Esimerkiksi juttu gotlantilaisista sisältää mainintoja siitä, kuinka saarelaiset palaavat erittäin usein 
kotiseudulleen (Olivia kesäkuu 2010, 128–135). 
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tulee esiin muitakin syitä kuin isovanhempien lähelle muuttaminen. Paluumuuttoon 
liittyy halu palata juurille, joihin voi liittää myös lapsensa. (Olivia helmikuu 2011, 38.) 
 
”Kai se liittyy vanhenemiseen, että Pohjois-Karjala alkaa näyttää erityisen aidol-
ta.” ”Olisi mahtava kasvattaa lapset paikassa, johon oikeasti tuntee kuuluvan-
sa.” (Olivia helmikuu 2011, 38.) 
 
”Ystävät pysyvät”: sitoutuminen ystävyyssuhteisiin. Sitoutumisen kontekstissa ystävät 
ovat erityisessä asemassa, sillä lehtitekstien maailmassa ystävät ovat jotakin pysyvää. 
Ystävät pysyvät naisen rinnalla, vaikka hän esimerkiksi sairastuisi tai loukkaantuisi va-
kavasti (Cosmopolitan helmikuu 2010, 33; Cosmopolitan heinäkuu 2010, 58; Cosmopoli-
tan tammikuu 2011, 5; 1Trendi toukokuu 2010, 42; Trendi marraskuu 2010, 40, 43). ”Mie-
het vaihtuvat, ystävät pysyvät” -letkautus on lehdissä tunnettu ja totena pidetty. Jotkut 
ystävyyssuhteet ovat avioliittoakin kestävämpiä, mutta yhtälailla teksteissä mainitaan 
ystävien jakaminen parisuhteen katketessa. (Cosmopolitan helmikuu 2010, 33; Cosmopo-
litan toukokuu 2011, 19; Elle toukokuu 2010, 155.)   
Maasta toiseen matkustava malli voi toimia samastumiskohteena naiselle, jonka ystä-
vät ovat jääneet toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi. Saara Sihvonen (syntynyt 1991) 
harmittelee, että ”matkustamisen takia voi olla vaikea solmia kestäviä, uusia ystävyys-
suhteita”. Hän voi kuitenkin olla aina varma siitä, läheisimmät ystävät ovat odottamassa 
häntä Suomessa. (Elle maaliskuu 2011, 53.)  
Työn sitovuus vai työn tuoma turva. Ystävyyssuhteiden pysyvyys on ihailtua ja ta-
voiteltua, mutta työsuhteiden pysyvyys voi tuntua myös ahdistavalta. Sitovuus viittaa 
kokemukseen siitä, ettei voi rakentaa päivänsä aikataulua riittävän vapaasti tai huoleen, 
miten kauan samassa työpaikassa voi viivähtää. Työpsykologi Anne Hyvén kertoo Olivi-
an (heinäkuu 2010, 33) artikkelissa, että ”kolmen tai neljän vuoden työsuhde tuntuu mo-
nista pitkältä”.120 Sitovana voi pitää myös työlle antautumista tai uhrautumista, joita 
käsittelin edellä. Viikonloppuisin työpaikalleen menevä ”kovaa työtä tekevä” henkilö 
lienee täysin sidottu työhönsä. Silti kovaa työntekoa korostavissa katkelmissa ei ole sa-
maa sävyä kuin katkelmissa, joissa työ kiinnittää tekijänsä kielteisellä tavalla. Kielteiset 
tunteet tuodaan esille vasta sitten, kun työstä ja aikatauluista irtaannutaan. 
Työn rajoittavasta sitovuudesta kertoo esimerkiksi yrittäjä Mari Martikainen (34 vuot-
ta), joka nimeää nykyisen työnsä eduksi mahdollisuuden rakennella itse omat aikatau-
lunsa. (Cosmopolitan tammikuu 2010, 52.) Edellä olen siteerannut juttuja vapaan kirjoit-
tajan työstä, joka on joustavuudessaan ääripää. Kirjailija Riikka Pulkkinen kertoo kadeh-
tivansa hieman rakennusmiehiä, joiden työtä hän seurailee eräällä rakennustyömaalla. 
Hän kuvittelee miesten pitävän taukoa valutöistä pienessä parakissa. Samaan aikaan 
Pulkkinen syö ja taukoliikkuu yksin. Omassa aikataulussaan, vailla seuraa työtään tekevä 
kirjoittaja palaa unissaan turvamuistoonsa, hampurilaisravintolan keittiöön. Hän täyttää 
mekaanisesti hampurilaisia. Pulkkinen sanoo olleensa tuolloin ”supistumattoman onnel-
                                                     
120 29-vuotias näyttelijä Elsa Saisio löytää yhteyden kronologisen iän ja saman katon alla työskente-
lyn väliltä. ”Olen liian nuori viettämään elämäni yhden talon sisällä”, hän sanoo. (Olivia toukokuu 
2011, 39.) 
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linen” ja jatkaa kirjoittamalla nykyisestä syrjäytymispelostaan, joka on seurausta tulojen 
epävarmuudesta. (Olivia syyskuu 2010, 132–133.) Pulkkisen laatima tarina valaisee monia 
prekaareja huolia tavalla, joka puhuttelee lukijaa myös tunteiden tasolla. Pulkkinen aset-
taa tekstissään vastakkain luovan kirjoittamisen ja konkreettisen rakennustyön; epävar-
mat tulot asettuvat vastakkain kesätyön palkkatulojen kanssa. Työmaan määritellyt työ-
ajat ja tauot sekä työkavereiden seura ovat jutussa vastapooli yksinäiselle, kaikkialle 
valuvalle itsenäiselle työskentelylle. 
Niin sanotusti tavallisemmissakin ammateissa voi löytää mahdollisuuksia tehdä työtä 
”toisin”. Esimerkiksi kissoja harrastava Suvi Viertola (38 vuotta) on valinnut työn, joka 
joustaa. Hän tekee ohjelmistoalan töitä kotona, mikä sopii elämään kissojen kanssa. Hä-
nen elämässään kissat sitovat, eikä yhdenkään yön viettäminen poissa kotoa ole helposti 
järjesteltävissä. Työ onkin se, mistä jousto otetaan: puhelin ja tietokone riittävät, tapaami-
seen voi lähteä kotoakin käsin. (Trendi elokuu 2011, 44.) 
Puolison tulojen tuoma turva ja hyvinvointi. Pulkkisen kollega, kirjailija Miina Su-
pinen (34 vuotta) on tasapainottanut elämäänsä ja talouttaan tekemällä puolipäiväistä 
työtä. Kahden pienen lapsen äiti sanoo, että on ”mahtavaa”, että perheessä on kaksi työs-
säkäyvää aikuista. ”Sellainen taloudellinen turva ei nykyisin ole itsestäänselvyys.” (Oli-
via lokakuu 2010, 41.) Haastatteluaineistossa esiin tullut puolison tulojen tuoma turva, 
hyvinvointi ja liikkumavara, esimerkiksi mahdollisuus opiskella, mainitaan myös lehti-
teksteissä. Puolison tuki voi olla ratkaisevaa myös yritystoiminnan alussa. Miehen työstä 
saadun vakaamman tulon mainitsee muun muassa juuri edellä siteeraamani Mari Marti-
kainen, joka arvioi: ”Olisin pärjännyt joten kuten myös yksinäni, mutta mieheni vakitui-
set tulot ovat olleet avuksi.” (Cosmopolitan tammikuu 2010, 52.) 
Muita mainintoja kumppanin rahojen tuomasta turvasta edustavat muun muassa lau-
suma siitä, kuinka sairastunut voi tarvita poikaystävän taloudellista tukea ja pohdinta 
kalliiksi käyvästä kaukosuhteesta. (Cosmopolitan syyskuu 2010, 71; Cosmopolitan loka-
kuu 2010, 48.) Myös erittäin varakas puoliso mainitaan muutaman kerran (Elle tammikuu 
2010, 38; Olivia huhtikuu 2010, 46; Trendi lokakuu 2011, 34). Jälkimmäisenä mainituissa  
jutuissa naiset tienaavat itsekin. Toisaalta voi ajatella, että puolison varat ja tulot ovat 
saattaneet [aikanaan] tuoda liikkumavaraa ja mahdollistaa esimerkiksi vain kiinnostavien 
töiden valikoimisen tai yrityksen perustamisen. 
Epävarmuus ja turvan hakeminen. Varakkaiden perheiden elämään on niin sanotun 
keskivertolukijan vaikea samaistua, mutta nainen voi peilata itseään ja valintojaan tähtien 
tarinoihin. Päättelyketju voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: mikäli myös miljonäärin 
vaimo haluaa omaa rahaa, täytyy oman toimeentulon hankkimisen olla naiselle tärkeää. 
Mutta kuinka yhdistää halu rytmittää arki vapaasti ja halu tienata riittävä elanto? Vapaa 
työ kuulostaa houkuttelevalta, mutta toimeentulon kokoaminen pienistä palasista saattaa 
olla vaikeaa. Tasapainoilu vapaan elämän ja jonkinlaisen pysyvyyden ja turvan välillä 
herättää lehtiteksteissä monenlaisia tunteita. Opettajaksi ryhtynyt entinen vapaa kirjoitta-
ja, kirjailija Essi Tammimaa kertoo, kuinka hän päätti ”tarttua härkää sarvista” ja ottaa 
vastaan tavistyönä pitämänsä opettajan työn: 
 
Runsas vuosi sitten elämäni oli ihan toisenlaista. Olin vapaa kirjailija, filosofian 
maisteri ja idealisti. Nukuin puoleen päivään. Iltapäivän kirjoitin kahvikuppi 
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kädessä ja yöpaita päällä. Iltaisin kilistin kuohuvaa keskustan jugendsaleissa. - - 
Olin tämän vapautta ja luovan työn uusia muotoja ihailevan ajan ytimessä. Olin 
niin kovin muodikas downshiftaaja. Ja onnettomampi kuin koskaan. (Olivia lo-
kakuu 2011, 143.) 
 
Vältin aikoinaan pedagogiset opinnot siinä pelossa, että jäisin kiinni opettajan 
ammattiin. En ollut pystynyt kuvittelemaan mitään kauheampaa kuin tien, jon-
ka kaikki olettavat suomen kielen maisterin valitsevan. Kun lama pyyhkäisi 
kulttuuriammatit näkymättömiin, tunnustin elämän realiteetit. Päätin ruveta 
opettajaksi. (Olivia lokakuu 2011, 145.) 
 
Tammimaan tarina sai palautetta lukijalta, ja kirjoitus on otsikoitu ”Realismia kehiin”. 
Ensin kirjoittaja toteaa, että hän ymmärtää luovan työn houkuttelevan. Sitten hän jatkaa: 
 
Todellisuus voi olla kuitenkin raaka - - . Onnellisuuden voi löytää tavallisesta 
kahdeksasta neljään -työstä. Joskus on ensin nähtävä ettei ruoho aidan toisella 
puolella ole vihreämpää. Vasta sitten osaa antaa arvoa tavistyön tuomalle tur-
vallisuudelle. (Olivia marraskuu 2011, 20.) 
 
Turvaa haetaan lehtiteksteissä palkan, työyhteisön ja aikataulujen ohella tutuista kirjoista 
ja resepteistä (Trendi syyskuu 2010, 11) sekä peitteistä, jotka tuovat turvaa hotellin sän-
gyssä ja vaihtuvissa kotiosoitteissa ja muistuttavat majoista, joita rakennettiin nojatuolien 
päälle lapsuuskodin olohuoneeseen (Trendi huhtikuu 2010, 28). Myös vaatteet, kahvi, 
päiväkirjan kirjoittaminen ja pään painaminen koiran kylkeen sekä lapsuusmuistoja 
herättävät hiihtokilpailut ja ”lasillinen laadukasta kuohuvaa” vievät Ellen lukijat huolista 
vapaaseen olotilaan. (Elle helmikuu 2011, 112–113.) Turvaa ajatellaan haettavan myös 
asenteiden ja arvojen tasolla. ”Ehkä kun maailma on auki ja on avaimet joka paikkaan, 
kaivataankin äärimmäistä turvallisuuden tunnetta”, pohtii muusikko Maija Vilkkumaa. 
Hän viittaa konservatiivisiin arvoihin ja minäkeskeisyyteen. Nuoret aikuiset ”kelaavat, 
että pitää elää tietyllä tavalla” ja ”he omaksuvat isoäitiensä arvot”. (Trendi huhtikuu 
2010, 32.) Kotoilu-ilmiötä selvittävässä jutussa kirjoitetaan samoin sanakääntein: 
 
Kotoilun eli homingin viimeaikaisen suosion on selitetty johtuvan epävarmasta 
maailmantilanteesta. Pesän rakentaminen ja vanhojen perinteiden elvyttäminen 
tuo turvallisuudentunnetta: elämässä on ainakin jotain, jota hallita. Onhan se su-
loista, jos tammenterhoin koristeltujen rasioiden - - askarteleminen helpottaa 
maailmantuskaa. (Trendi heinäkuu 2011, 37.) 
 
Hiihtokilpailujen tuttu selostajan ääni ja lapsuuden leikit peitoista tehdyissä majoissa 
limittyvät lehtiaineistossa konservatiivisten arvojen paluuseen, maallemuuton ihaste-
luun, paluumuuttoon kohti omia juuria ja kodinpiirissä puuhasteluun eli kotoiluun. 
Lehtiteksteissä siteeratut naiset pesevät kylvyssä työhuolet pois, kietoutuvat lohtuvaat-
teisiin ja pakenevat peiton alle piiloon kaikenlaisia vaatimuksia. Teksteissä lämmitetään 
puuhellaa, juodaan hitaasti kahvia ja katsellaan ikkunasta avautuvaa ei-kaupunkilaista 
näkymää. Turva syntyy näissä tekstikatkelmissa nostalgisista asioista.  
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Jämähtäminen on ahdistavaa, ja myönteisempi sanavalinta kuvaamaan aloilleen jää-
mistä on sitoutuminen. Esimerkiksi ystävyyssuhteiden kestävyys ja parisuhteesta huo-
lehtiminen edustavat myönteisiä sitoutumisia. Jo lehtiaineiston juttujen sisältöjen tarkas-
telu kertoi, että liikkuvuuden tematiikka on aineistolle ominaisempaa kuin sitoutuminen 
ja aloilleen asettuminen. Aineiston koodaaminen tuki alustavaa havaintoa. Määrällisesti 
mitattuna lehtijutuissa kirjoitetaan liikkeellä pysymisestä kaksinkertaisesti pysähtymi-
seen verrattuna: 16 koodia sijoittuu pysähtyminen-kerrostumaan, 33 liikkuvuutta ilmen-
tävälle kerrostumalle. Kuten olen todennut, määrällinen tarkastelu on vain suuntaa-
antavaa, mutta tässä kohden eroa voi pitää merkittävänä. 
 
6.1.7 Liikkuvuus ja avoimuus 
Useimmat lehtiaineiston katkelmista, jotka kuvastavat liikkeellä pysymistä ja avoimuutta, 
henkivät myönteistä sävyä. Avoin tulevaisuus, joustavuus elämän(kulun)valinnoissa, 
suunnittelemattomuus ja usko siihen, että elämä kantaa, ovat tälle kerrostumalle ominai-
sia ajattelutapoja. Taulukko 16 tiivistää, millaisia teemoja tähän kerrostumaan sisältyy 
(ks. myös liite 6). 
 







liikkeellä pysyminen, avoimuus: kansainvälisyys  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: työpaikan vaihto, yrittäjäksi 
siirtyminen  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: suunnittelemattomuus  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: rutiinien rikkominen  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: muuttaminen  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: maailman monimutkaistuminen, 
valintojen paljous  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: uuden oppiminen, opiskelu  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: rentous, olla cool  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: "pieni Suomi" 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: avoin tulevaisuus  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: sesonkityö, työ tien päällä  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: "elämä kantaa" 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: valintojen peruminen, jousto  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: epätasainen elämänkulku  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: "kaikenlaisen" kokeileminen 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: ystävyyssuhteiden katkeilu 
muuton ym. vuoksi  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: asunto sitoisi  
Muutos 
muutos: elämäntapa-, asenneremontti  
muutos: muutos, irtiotto  
muutos: kampauksen vaihto muutoksen merkkinä  
Haaveet 
haaveet: haaveet todeksi  
haaveet: haaveet  
Vaikeudet vaikeudet: koettelemus, sairaus kasvattaa, muuttaa ihmistä 
Pehmentyneet 
rakenteet 
pehmentyneet rakenteet: ikä ei rajoite  
Epävarmuus epävarmuus: turvattomuus ei haittaa, epävarmuus hyvää  
Rohkeus 
rohkeus: rohkeus, riskien ottaminen  
rohkeus: rohkeuden, uskalluksen puute  
Sitoutuminen sitoutuminen: sitoutumiskammo, läheisyyskammo  






työ: kansainvälisyys  
työ: epävarmuus, pätkät, katkonaisuus  
työ: 8-16-työ kauhistus  
työ: työn perässä muuttaminen  
Parisuhde parisuhde: eri paikkakunnilla asuminen  
 
 
Ikä ei rajoite. Normiaikuisuuden ja sen merkkien näkökulmasta avoimuus ja liikkuvuus 
tarkoittavat valinnanvapautta. Tällainen vapaus on esimerkiksi sitä, ettei ikä sanele, mitä 
voi tehdä tai miten pukeutuu. Nelikymppisetkin kammoavat Cosmopolitanin (tammikuu 
2010, 33) mukaan vakiintumista ja pukeutumisesta näyttää mallia 83-vuotias tanssija Aira 
Samulin, jolle sanottiin 60-luvulla, että hän on liian vanha minihameisiin (Elle joulukuu 
2010, 162). Ikä ei sano, millainen tyylin tulee olla (Trendi kesäkuu 2011, 46; Trendi joulu-
kuu 2011, 42). Elämäntapa, -tyyli ja -tilanne eivät ole suoraan ikään kytkettyjä, ja jopa 
koko aikuisuuden käsite selkeänä, ikään sidottuna määreenä joutuu horjutetuksi näissä 
katkelmissa:  
 
- - aikuisuus kestää vuosikymmeniä ja elämäntilanteet ovat yksilöllisiä. Yksi on 
teiniäiti, toinen neljävitonen ensisynnyttäjä. Viisikymppinen on aikuinen siinä 
missä kolmikymppinenkin. (Olivia maaliskuu 2010, 35.) 
 
Uskallamme väittää, ettei miehen iästä voi enää vetää suoria päätelmiä hänen 
elämäntavastaan. Vielä parikymmentä vuotta sitten jako oli selvä: parikymppi-
set bilettivät tukka putkella, ja kolme-nelikymppiset olivat ankkuroituneet avio-
liiton satamaan. (Cosmopolitan tammikuu 2010, 33.) 
 
Kun sukupolvien väliset erot kapenevat, vanhemmat ja lapset ovat alkaneet 
muistuttaa toisiaan. Kauhistellen huokaillaan, että vanhemmuus on kadoksissa, 
kun äiti ja tytär kuuntelevat samaa mautonta Suomi-rokkia ja käyttävät samaa 
mautonta glitter-meikkiä. (Trendi heinäkuu 2010, 24.) 
 
Uuden oppiminen ja opiskelu tulivat esille haastatteluaineistossa jämähtämisen vasta-
voimina. Kouluttautumista ja esimerkiksi elinikäisestä opiskelusta kirjoitetaan lehtiteks-
teissä niukasti. Opiskelusta tai oppimisesta kerrotaan esimerkiksi yrittäjiä esittelevissä 
teksteissä haluna pysyä ajan tasalla ja kehittää itseään (Cosmopolitan tammikuu 2010, 51; 
Cosmopolitan joulukuu 2010, 33). Tutkintotavoitteinen opiskelu nousee esiin ammatin-
vaihtojutuissa, mutta tällöinkin jutun fokus on jo hankitussa uudessa ammatissa. 
Turvattomuus ei haittaa, epävarmuus on hyvästä. Cosmopolitanin toimitusharjoittelija 
Pauliina Ruotsalo kertoo työpaikan vaihtoa käsittelevän artikkelin kainalojutussa irtiotos-
taan ja nykyisestä tilanteestaan: 
 
”- - irtisanoin itseni suuren pörssiyrityksen henkilöstökoordinaattorin tehtävistä. 
- - Minulla ei ole vakituista työtä, enkä tiedä varmuudella, mitä teen puolen 
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vuoden päästä. Mutta en kadu yhtään. Elämästä on tullut todella mielenkiintois-
ta!” (Cosmopolitan maaliskuu 2011, 70.) 
 
Liikkuvuus ja tietynlainen epävarmuus ovat lehtiteksteissä tavoiteltavia asioita ja suoras-
taan nautinnollisen elämän merkkejä. Tällaisia lausumia yhdistää ajatus, ettei turvatto-
muus haittaa. Entinen aitajuoksija, nykyinen näyttelijä Manuela Bosco (syntynyt 1982) 
pitää pysyvyyden tarvetta yhtenä ”suurimmista rohkeuden turruttajista” (Cosmopolitan 
joulukuu 2011, 63). 28-vuotias Oona Kivelä, yrittäjä ja tankotanssin maailmanmestari, 
sanoo, ettei elämä ”saa olla tylsää eikä liian turvallista” ja hän suorastaan kaipaa ”epäon-
nistumisia ja haasteita”, joiden voittaminen antaa ”voimaa tähdätä entistä korkeammal-
le”. (Cosmopolitan joulukuu 2011, 43).  
Muuttaminen. Konkreettisimmillaan ja arkisimmillaan liikkuvuus on lehtiaineistossa 
muuttamista Suomen rajojen sisäpuolella paikkakunnalta toiselle, mutta harvinaista ei 
ole myöskään muutto ulkomaille.  Lehtitekstien kokonaisuutta tarkasteltaessa käy ilmei-
seksi, että nuoret aikuiset naiset ovat tottuneita muuttamaan opintojen ja työn vuoksi121; 
kenties myös ”vain” maisemanvaihdoksen takia. Toistuvat muutot vaikeuttavat pysyvien 
ja syvien ystävyyssuhteiden muodostamista (Cosmopolitan syyskuu 2011, 108; Trendi 
lokakuu 2011, 36–37). 
Yleinen näkemys on, että työtä saadakseen nuoren aikuisen on oltava valmis muut-
tamaan. Pulmallista kuitenkin on, ettei työ aina takaa toimeentuloa epävarmuuden ja 
katkonaisuuden vuoksi (Bauman 2001, 118–119)122. Oleskelu kullakin paikkakunnalla voi 
jäädä etenkin nuoremman työntekijän kohdalla lyhyeksi. Määräaikaisuuden ohella kat-
konaisuutta voivat tuoda myös työnantajasta vähemmän riippuvat ratkaisut eli työnteki-
jän tekemät päätökset työpaikan vaihtamisesta tai paluusta opiskelijaksi. Kun epävar-
muudesta on tullut osa naisen (työ-)elämää, tulevaisuuden suunnittelu on häilyvää. Mitä 
vähemmän yksilö pystyy pitämään kiinni nykyisestä, sitä vähemmän hän pystyy myös 
kurkottamaan suunnitelmineen tulevaan, jossa tilastojen valossa saattaisi odottaa pysy-
vämpi työsuhde, muttei toki välttämättä muuta pysyvää. Jatkuvuuden asemesta voi 
puhua episodimaisuudesta: elämää eletään osa kerrallaan, lyhyen aikavälin strategioiden 
ja joustavasti muotoiltujen toiveiden suuntaamana. (Bauman 2001, 113.) 
Avoin tulevaisuus voi aueta äkillisesti irtioton, usein irtisanoutumisen myötä. Elä-
män ovet avautuivat muun muassa juuri siteeratulle Cosmopolitanin (maaliskuu 2011, 70) 
toimitusharjoittelijalle sekä 33-vuotiaalle Annalle, joka teki aivan liikaa töitä, irtisanoutui 
ja lähti matkustelemaan (Olivia heinäkuu 2010, 33). Kun näyttelijä Cameron Diazilta (38 
vuotta) kysytään, missä hän on 10 vuoden kuluttua, hän sanoo, ettei hänellä ole määrän-
päätä ”ja nojaa tuolillaan taaksepäin täysin tyytyväisen näköisenä”. Diaz ei tiedä tarkkaa 
                                                     
121 Nuorisobarometrit kertovat, että 15–29-vuotiaat nuoret ovat valmiita muuttamaan työn perässä. 
Vuonna 2013 useampi kuin kolme neljästä vastaajasta oli valmis muuttamaan. (Myllyniemi 2013, 70; 
ks. myös Myllyniemi 2009, 111.) 
122 Vuonna 2013 Suomessa palkansaajista määräaikaisia oli 330 000 henkilöä, joista naisia oli 201 000 
ja miehiä 129 000 henkilöä. Määräaikaisuus voi olla toivottua tai ei; esimerkiksi kesätyöntekijät 
solmivat vapaaehtoisesti määräaikaisen työsopimuksen. Yleisempää on kuitenkin, että määräaikai-
sessa työsuhteessa ollaan vastentahtoisesti. Vuonna 2013 määräaikaisista noin 66 %:lle syy määräai-
kaisuuteen oli vakituisen työn puute. (SVT 2014b) 
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suuntaa, mutta sanoo, että on ”jatkuvasti menossa eteenpäin”. (Cosmopolitan kesäkuu 
2011, 39.)  
Vailla suuntaa oleminen on nautinnollista. Kyse ei ole epävarmuuden sietämisestä, 
vaan sen hakemisesta. Blatterer (2007b) pohtii, onko tämä nuorten aikuisten tapa mukau-
tua epävarmaan nykytodellisuuteen. Hän ajattelee epävarmuuden ajan aikuisten vastaa-
van epävarmuuteen omilla, tilanteeseen mukautuneilla käsityksillään: liki kaikki on 
mahdollista, kun ihminen vain käyttää resurssejaan; sitoumukset pitävät niin kauan kuin 
pitävät; tulevaisuus on avoin. (Blatterer 2007b, 34.) Kuten olen edelläkin muistuttanut, 
käytännössä valintojen vapautta rajoittavat monet tekijät, joihin yksilö voi vaikuttaa joko 
hyvin vähän tai ei ollenkaan (ks. esimerkiksi Blatterer 2007b, 48). Silti liikkumavaraa on, 
ainakin periaatteellisella tasolla – yksilö voisi, jos uskaltaisi.  
Suunnittelemattomuus on sitä, että elämä yllättää (Cosmopolitan joulukuu 2010, 32) 
ja eletään vahvasti hetkessä (Elle kesäkuu 2010, 48). Toimittajat tarjoavat lukijoille esi-
merkkejä omista suunnittelemattomista matkoistaan ja esimerkiksi koiran ostamisesta 
lainarahalla ex tempore (Elle elokuu 2010, 37; Trendi elokuu 2010, 7). Suunnittelematto-
muus on hyve koko elämässä, eikä spontaaniuden ihailu jää kuoharipiknikien ja muiden 
tempausten ihailuksi (Olivia toukokuu 2011, 21). Lehtiteksteissä kehotetaan elämään 
koko elämää avoimin mielin. 20-vuotias ”kohujulkkis” Henna Kurhinen miettii: ”Maail-
ma on täynnä vaihtoehtoja. Voihan sitä mennä baarimikoksi Havaijille, jos huvittaa. Elän 
tässä hetkessä.” (Trendi maaliskuu 2010, 41.) 29-vuotias muusikko Chisu toistaa samaa 
sanomaa: 
 
”En halua lukita itseäni vuosiksi mihinkään. Jos vaikka haluaisin lähteä ananak-
senpoimijaksi Havaijille, sen pitää olla mahdollista. Voisin saada siellä mielet-
tömän biisi-idean tai tavata jonkun aivan mielettömän tyypin.” (Cosmopolitan 
joulukuu 2011, 40.) 
 
Malli Doutzen Kroes (syntynyt 1985) vertaa elämänkulkuaan saippuakuplaan, jonka 
sisällä hän on elellyt omaa elämäänsä, ja kupla ”leijailee sattumalta juuri oikeaan suun-
taan” myötätuulessa (Elle tammikuu 2011, 35). 42-vuotiaan Carina Räihän sanoin ”maa-
ilmankaikkeus tulee vastaan ja asiat alkavat loksahdella kohdilleen”, kun ihminen tahtoo 
jotain riittävän paljon (Olivia huhtikuu 2010, 150).  35-vuotias kultaseppä Elina Makko-
nen on samaa mieltä: ”Kun on polte tekemiseen, asiat kyllä järjestyvät.” (Olivia marras-
kuu 2010, 51.) 
Rentous ja coolius ovat lehtiteksteissä pidettyjä ominaisuuksia. Turha pingottaminen 
on näiden piirteiden vastakohta, samoin liiallinen huolehtiminen. Rento elämänasenne 
voi konkretisoitua vaikkapa tatuoinnin ottamisena (Olivia toukokuu 2010, 42). Innokkaa-
na tulevaa odottava, mahdollisuuksia kärkkyvä ja kaikkeen valmis nainen elää nykyhet-
kessäkin tulevaa. Lehtijuttujen avoin asenne ei lopulta poikkea paljoakaan ”tavallisen 
naisen” asennoitumisesta arjen puristuksessa. Esimerkiksi työelämän epävarmuudet 
vaativat tiettyä mielenlaatua. Åkerbladin (2014, 36, 68–69) sanoin ”tulevaisuus vuotaa 
jatkuvasti nykyisyyteen”, kun prekaarissa *työelämän+ aikaperspektiivissä sekä sitoudu-
taan että ollaan sitoutumatta ja erilaisia optioita tarkkaillaan koko ajan. 
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Epätasainen elämänkulku. Kolumnisti Maria Veitola on seurannut elämässään omaa 
onnellisuuttaan, intohimojaan ja tunteitaan (Trendi syyskuu 2010, 26). Lopputulos on 
kenties poukkoileva ja epätasaiselta näyttävä elämänkulku. Veitolan tekstistä voi kuiten-
kin päätellä, että suunnittelemattomuuden leimaama asenne ja usko siihen, että elämä 
kantaa, vievät myös vaikeuksien yli. Jos ei kokeile, ei saa tietää, toteaa Cosmopolitanin 
(maaliskuu 2011, 9) päätoimittaja Miina Lange. 
 
Jos haluaa elää täyden ja rikkaan elämän, joutuu ottamaan riskejä ja tekemään 
virheitä. Se tarkoittaa katumusta, epävarmuutta ja kipua mutta myös iloa, mieli-
hyvää ja nautintoa. (Trendi maaliskuu 2011, 44.) 
 
Vilkon (1994; 2001) analysoimissa elämäkertateksteissä eräs elämänkulun metaforaryhmä 
oli elämäntapahtumien fragmentaarisuutta kuvaava joukko: elämä on tilkkutäkki, pala-
peli tai vaikkapa räsymatto. Elämästään kirjoittaneet naiset kutovat ja ompelevat, liittävät 
ja korjaavat palaset yhteen. Joitakin paloja voi palapelistä puuttua tai matossa voi olla 
surun musta raita, mutta aukot ja harppaukset, paikat ja uudelleen värjäämiset vain kuu-
luvat tekeleeseen eli naisen elämänkertaan. Metaforat eivät Vilkon mukaan ole vain tyh-
jiä sanoja, vaan ne todella kertovat elämästä, naisten tavoista ajatella ja toimia. (Vilkko 
1994, 275; Vilkko 2001, 80.) Lehtiteksteissä fragmentaarisuus on ilmeistä. Kyse ei ole vain 
elämän suuntaa muuttavista irtiotoista, vaan myös pienemmistä muutoksista. Naisen 
elämä näyttää toisinaan elävältä mosaiikilta; palasia voi siirrellä ja vain jotkin osat pysy-
vät ennallaan.  
Valintojen paljous. Spontaaniuden ja suunnittelemattoman elämänkulun lisäksi 
avoimuudesta ja liikkuvuudesta arjessa ja elämässä laajemmin kertoo valinnanvaihtoeh-
tojen runsaus123. Esimerkiksi kumppaniksi on tarjolla useampia ehdokkaita kuin aiem-
min, kun Internet ja matkustaminen ovat osa suomalaisten arkea (Cosmopolitan tammi-
kuu 2010, 40; Cosmopolitan syyskuu 2010, 59). Ammatinvalinta on vaikeaa, kun vaihto-
ehtoja on liikaa. Vastavalmistunutta odottaa kansainvälistynyt maailma, jossa mahdolli-
suuksia ja paineita on tarjolla enemmän kuin yltäkylläisesti (Trendi elokuu 2010, 33).  
 
Todellisuudessa nykypäivän kaksvitosia yhdistävät lähinnä syntymävuosi ja ra-
jattomat mahdollisuudet. He voivat tehdä elämästään lähes juuri sellaista kuin 
haluavat. Heidän ikäluokkansa on korkeammin koulutettu, itsenäisempi ja sosi-
aalisempi kuin mikään sukupolvi aiemmin. - - Vaikka valinnanvaraa on, elämä 
ei ole helppoa. 25-vuotiaat joutuvat tekemään ratkaisuja, joiden eteen naiset ei-
vät takavuosina edes joutuneet. Kun kaikki on mahdollista, pitää osata valita. Ja 
valittavaa on paljon. (Cosmopolitan heinäkuu 2011, 61.) 
 
Elämäntapa- ja asenneremontit. Lehtiteksteissä elämän eri osa-alueilla ollaan liikkeessä, 
ja lukijaa opastetaan kohentamaan elämäänsä asiantuntijavinkkien johdattelemana. 
Asenteiden ja elämäntapojen remontoiminen vaikuttaa toistuvien kokeilujen tekemiseltä, 
sillä muutokseen kannustavia juttuja on toistuvasti ja toimittajat käyttävät itseään testi-
                                                     
123 Jos haluaa kokeilla kaikkea, yksi elämä ei riitä, on 26-vuotias malli Julie Ordon laskeskellut (Elle 
kesäkuu 2011, 51). 
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henkilöinä. He testaavat lukuisia erilaisia tapoja kohentaa elämänlaatuaan. Aineistooni 
sisältyvissä jutuissa toimittajat kokeilevat hyvin monia harjoitteita ja kieltäytyvät niin 
tietyistä ruuista kuin ajattelutavoistakin (Olivia lokakuu 2010, 137–141; Trendi helmikuu 
2010, 36–37; Cosmopolitan tammikuu 2010, 48; Olivia joulukuu 2010, 45–49; Cosmopoli-
tan kesäkuu 2011, 107–109). Trendin (kesäkuu 2010, 36–39) toimitus jopa testasi itsellään 
neljä elämäntapakliseetä. Harjoitusten tekemiseen motivoidaan muistuttamalla siitä, että 
harjoitteet lisäävät onnellisuutta (Cosmopolitan lokakuu 2010, 90, 92).  
Muutokset ja irtiotot. Muutokset ovat myönteisyyden leimaamia – ikävä tilanne 
kääntyy hyväksi. Paikoitellen myönnetään, että muutoksen tekeminen ei ole miellyttä-
vää, mutta lopputulos on vaivan väärti. ”Muutos on aina paskamaista, mutta pidän itses-
täni enemmän, kun uskalsin ottaa riskin”, sanoo 40-vuotias monialainen mediapersoona 
Anne Kukkohovi viitaten oman yrityksen perustamiseen (Trendi lokakuu 2011, 53). Epä-
onnistuneista elämänmuutoksista ei juurikaan kirjoiteta, lukuun ottamatta esimerkiksi 
karkkilakkolaisen repsahdusta, eikä elämänmuutoksesta ajatella voivan seurata mitään 
huonoa tai huonompaa kuin lähtötilanne. ”Elämänmuutos ei yleensä tapa”, sanoo tuotta-
ja, toimittaja ja juontaja, jutun mukaan monta kertaa kaiken alusta aloittanut Katja Ståhl 
(Olivia syyskuu 2010, 51). Epäonnistuneesta muutoksesta kertoo kuitenkin Olivian pää-
kirjoituksessaan Niina Leino. Häneen iski muutoshimo: 
 
Irtisanouduin töistä, myin vastaremontoidun asuntoni ja hankin työpaikan uu-
desta kaupungista. Vanhaan jäivät rakkaat ystävät ja poikaystävä, josta tuli sa-
massa rytäkässä entinen. - - Minua alkoi  hirvittää vasta, kun purin laatikoita ja 
kasasin Lundiaa - - . Olin järjestänyt itselleni kokonaan uuden elämän, koska en 
ollut tyytyväinen vanhaan. Mieleeni tuli, että olisin luultavasti päässyt parem-
paan lopputulokseen, jos olisin vaihtanut olkkarin verhot tai kantakahvilaa. - - 
Olin tehnyt muutoksia, koska halusin muuttua. Mutta ihminen voi muuttaa 
vaikka Karibialle ja jumittaa silti vanhoissa ajatuskuvioissa. Suuria muutoksia 
on helppo tehdä. Paljon vaikeampaa on oikeasti muuttua. (Olivia huhtikuu 2011, 
21.) 
 
Elämäntapa- ja asenteenmuutosjutut keräävät myönteistä lukijapalautetta, ja niin sanot-
tujen tavallisten ihmisten ja toimittajien omakohtaiseen kertomaan on lukijoiden kenties 
helpompi kiinnittyä kuin pelkkiin asiantuntijaneuvoihin. Mahdollisen samastumiskoh-
teen tai ainakin aineksia unelmiin tarjoavat myös henkilöjutut, jotka kertovat koko elä-
mää ravistelleista muutoksista. Elämäntapamuutoksista kertovat tarinat ovat sisällöiltään 
hyvinkin samanlaisia, vaikka muutokset itsessään eroavat toisistaan. Oman itsensä löy-
täminen, halu rauhoittua ja tulla samalla energisemmäksi, onnen kaipuu ja toivomus 
itsensä arvostamisesta uudella tavalla ajavat muutokseen. Rentoutuminen ja kiireetön 
oleminen tuottavat oravanpyörästä paenneille naisille onnellisuutta, olivatpa he kauko-
mailla tai kotimaassa kesämökillään (Olivia huhtikuu 2010, 149; Elle heinäkuu 2010, 46–
47). 
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Muutostarinoissa vaihdetaan asennoitumistavan ohella työtä124, siviilisäätyä tai puo-
lisoa, asuinpaikkaa ja joskus – melko useinkin – koko elämä menee uusiksi. Muutokset ja 
irtiotot ovat lehtijuttujen tyypillisiä aiheita, ja elämäntilanne- ja elämäntaitovalmentajat 
sekä muut asiantuntijat opastavat muutoksen tekemisessä.  Jo lehtiaineistoa muodostaes-
sani kiinnitin huomiota tällaisten juttujen suureen määrään. ”Vanha minä” (Cosmopoli-
tan tammikuu 2010, 49) ja elämä laitetaan uusiksi monissa henkilöjutuissa. Haastatellut ja 
toimittajat käyttävät usein sanaparia ”hyppy tuntemattomaan” tai kirjoittavat heittäyty-
misestä. Cosmopolitan (marraskuu 2010, 8) kertoo palautesivullaan, että 89 % sen lukijoista 
unelmoi irtiotosta. Muutoksesta haaveileminen on tämän perusteella suosittua, joten 
irtiotoista kertoville henkilöjutuille on paikkansa peilinä ja kanssakulkijana. Jutut myös 
ruokkivat (vielä piilevää?) halua muutokseen.  
Ellen esittelemät 48-vuotiaan Maikku Ihamuotilan tekemät elämäntapavalinnat tiivis-
tävät suuren osan irtiottoteksteissä liikkuvista asenteista ja elämäntavoista: positiivisuus, 
kiitollisuus, heittäytyminen, irtipäästäminen, avoimuus sekä oikeanlainen ruokavalio. 
Juttuun johdatellaan vedoten kaikkien lukijoiden haluun päästä uuteen tilanteeseen. (Elle 
maaliskuu 2010, 69.) 
 
Kukapa ei haluaisi elää kuten Maikku. Kukapa ei haaveilisi jättävänsä stressaa-
van työn ja ahdistavan elämän taakseen, olevansa vapaa tekemään joka päivä 
asioita, joita rakastaa. Mutta vapaudella on hintansa, jota harva on valmis mak-
samaan. Täytyy uskaltaa päästä vanhasta irti ja heittäytyä tuntemattomaan. Töi-
tä on puoleksi vuodeksi kerrallaan, ja joka kevät Maikku on tyhjän päällä. Mitä 
seuraavaksi? Mistä raavin elantoni? (Elle maaliskuu 2010, 66.) 
 
Jutun päähenkilö on Maikku Ihamuotila (48 vuotta), joka päätti pari vuotta avioeronsa 
jälkeen lopettaa kuntosaliyrittäjänä toimimisen ja lähteä kohti Lappia ja uutta elämää. 
Muutosta vauhditti tuore ihastuminen. Tuolloin alle nelikymppinen Ihamuotila myi 
kotinsa viikossa ja hankki kuukauden kuluessa sekä uuden asunnon Pohjois-Suomesta 
että sai opiskelupaikan eräopaskoulutuksesta. Parin kuukauden kuluttua muutoksen 
käynnistämisestä hän oli jo hiihdonopettajana laskettelukeskuksessa. (Elle maaliskuu 
2010, 68.) Tarina jatkuu kuvauksella henkisestä muutoksesta ja lisääntyneestä hyvinvoin-
nista. Kaiken taustalla on rento suhtautuminen tulevaan: 
 
Kevät lähestyy ja hiihtokauden loppu häämöttää. Kohta on taas puoli vuotta 
epätietoisuutta edessä. Mitä Maikku tekee ensi kesänä? ”Ei aavistustakaan”, hän 
sanoo suoraan. ”Ihmettelen itsekin, ettei epätietoisuus ahdista. Nautin siitä, että 
olen uskaltanut päästää irti ja annan elämän johdattaa. Kyllä luoja hulluistansa 
huolen pitää.” (Elle maaliskuu 2010, 70.) 
 
                                                     
124 Irtiottoja käsittelevien henkilöjuttujen sisältöjä valaisee Kososen (2003) tekemä erottelu vapaaeh-
toisesta luopumisesta ja uupumisesta. Hänen mukaansa kuluttavasta työstä pois lähteminen on eri 
asia kuin vapaaehtoinen luopuminen työstä esimerkiksi silloin, kun läheisen hoitaminen vie voima-
varoista leijonanosan. Jälkimmäisessä tapauksessa työ olisi mielekästä ja sitä haluaisi tehdä, mutta ei 
jaksa. (Kosonen 2003, 13, 17.) 
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Samantyyppiset elementit ovat mukana monissa muissakin tarinoissa. Työn ja perheen 
kahleet rikkoutuvat, kun nainen pakenee arjen oravanpyörästä ja ottaa välimatkaa enti-
seen elämään, usein vieläpä konkreettisesti muuttamalla ulkomaille. Avioero mainitaan 
muutostarinoissa toistuvasti. Se avaa tilaa unelmien toteuttamiselle, kuten 34-vuotias 
Terhi Nummenpää kertoo: 
Jo ennen parisuhdettamme minulla oli ollut unelma: halusin muuttaa ulkomail-
le, tutustua uusiin ihmisiin ja oppia puhumaan kieliä. Mieheni taas arvosti omaa 
kotia, pihaa ja autoa. Se oli suurin ristiriitamme. Eron jälkeen päätin toteuttaa ne 
asiat, jotka avioliitossa olivat aiheuttaneet ongelmia. Lähdin nopeasti vaihtoon ja 
olen asunut useita kertoja ulkomailla. (Trendi syyskuu 2011, 45.)  
 
Joissakin jutuissa avioparit muuttavat yhdessä ulkomaille, mutta tällöin jutuissa painote-
taan esimerkiksi sitä, miten vähäiset tiedot maasta ja työmahdollisuuksista ovat (Olivia 
kesäkuu 2011, 141) tai kuinka arpa suosii työlupa-arvonnassa, pakataan tavarat ja lähde-
tään, ”tuosta vain”, ja lentokoneessa kohdataan sattumalta mies, joka vuokraa talon ja 
lakanat (Olivia marraskuu 2010, 42) ja niin edelleen – irtiotot ovat lehtiteksteissä repäisy-
jä, hyppyjä ja heittäytymisiä.  
Tuntematonta päin mennään jännittyneinä, mutta vauhdikkaasti. Hitaasti etenemises-
tä kirjoitetaan vain satunnaisesti, ja esitellyt muutokset ovat pääsääntöisesti suuria.125 
Rohkeutta tarvitaan, jotta voi irtautua ajoissa välittämättä muiden puheista. Tehdessäni 
alustavaa analyysia viidestä aineistoon sisältyvästä jutusta huomasin, että jutuista on 
löydettävissä varoitus. Esimerkiksi 42-vuotias Carina Räihä kertoo vaikeista vuosistaan 
raskaassa työssä ja väsymisestään sekä siitä, kuinka teki sitä, mitä luuli itseltään odotet-
tavan. Tarinan loppu vapauttavine irtiottoineen on voimakas kontrasti jutun synkeille 
sävyille. Nuoremman lukijan voi odottaa ymmärtävän, ettei hänen kannata tehdä elä-
mässään samaa virhettä, vaan hän voi hypätä suoraan irtiottoon. Miksi kannattaisi odot-
taa ja kärsiä ”parikymmentä vuotta”, kun voi heittäytyä jo nyt? Carina Räihä pohdiskelee 
tätä kertomuksessaan. 
 
Joskus olen ajatellut, että jos olisin aiemmin tajunnut irtautua elämästä, josta en 
nauttinut, voisin yhä olla naimisissa. Haaveilimme entisen mieheni kanssa juuri 
tällaisesta elämänmuutoksesta. Nyt teen sen yksin. Toisaalta ajattelen, että kai-
kella on tarkoituksensa. Elämä on hyvä näinkin. Ilman kaikkia kokemuksiani en 
ehkä olisi osannut muuttaa elämääni. (Olivia huhtikuu 2010, 150.) 
 
Lehtijutut kertovat, että heittäytymällä uutta päin voi tulla onnelliseksi ja ryhtyä teke-
mään sitä, mitä aidosti tahtoo. Muutos  vaatii ”vain” rohkeutta, mutta hyppy palkitsee. 
Rohkeus. Cosmopolitan valitsee joka vuosi joukon naisia, joista lukijat voivat äänestää 
eri sarjojen Fun Fearless Female -huomionosoituksen saajat. Pelottomuus on muutoinkin 
lehdessä ihailtu ominaisuus, ja Cosmopolitan toistaa sanomaa rohkeudesta useissa jutuis-
                                                     
125 Molemmat poikkeukset löytyvät yrittäjä Saana Näverin tarinasta. Hän löysi harrastuksekseen 
burleskin ja kokee burleskin muuttaneen elämäänsä todella merkittävästi. Harrastus on pieni muu-
tos irtisanoutumisten ja avioerojen rinnalla. Lisäksi Näveri neuvoo etenemään muutoksessa oman 
olemuksen mukaan, joko pikkuhiljaa tai kerralla repäisten. (Cosmopolitan heinäkuu 2010, 68.) 
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saan.  Tyypillisiä esimerkkejä sisältää juttu Minä uskalsin!, jossa esitellään elämässään 
rohkeita ratkaisuja tehneitä naisia. Jutussa esiteltyjä muutoksia ovat yrittäjäksi ryhtymi-
nen, burleskiharrastuksen aloittaminen ja vaihto-oppilaaksi lähteminen. Jutun kuvateksti 
toteaa yksiselitteisesti: ”Tilaisuuteen on tartuttava rohkeasti, jotta saa sellaisen elämän 
kuin haluaa.” (Cosmopolitan heinäkuu 2010, 66.) Tässä kohden piilee jälleen varoitus. 
Kääntäen kuvateksti sanoo, että rohkeuden puute voi tuottaa elämän, jota ei halua. Jut-
tuihin haastatelluista naisista moni onkin kokenut elävänsä epämieluisaa elämää. Esi-
merkiksi 28-vuotias myyjä Saana Näveri sanoo eläneensä paikoillaan junnaavaa elämää 
(Cosmopolitan heinäkuu 2010, 67). Kyse on todellakin ihmisen koko elämästä ja hyvin-
voinnista. Näveriä siteerataan:  
 
”Ennen elämäni junnasi paikallaan. Arki tuntui tylsältä, eikä minulla ollut ener-
giaa tehdä juuri mitään. Jokainen päivä oli pelkkää harmautta, josta en osannut 
räpistellä eroon.” (Cosmopolitan heinäkuu 2010, 67.) 
 
Rohkeus ja uskallus ottaa riskejä ovat lehtiteksteissä ominaisuuksia, joita ei vain ihailla, 
vaan myös vaaditaan. Lukijaa kannustetaan hyppäämään, loikkaamaan ja heittäytymään: 
”Mitä rohkeampi loikka tuntemattomaan, sitä suurempi palkinto.” (Cosmopolitan 2010, 
49.) ”Hyppy tuntemattomaan ei ole niin pelottava, jos asenne on kohdallaan.” (Cosmopo-
litan elokuu 2010, 60.) Haastatellut näyttelijät, muusikot ja muut julkisuudesta tutut hen-
kilöt sekä toimittajat itse tarjoavat omat kertomuksensa innostukseksi. Tarinat vaihtelevat 
oman mielen mukaan toimimisesta elokuvatähtien kohtaamiin vaarallisiin kuvaustilan-
teisiin (Cosmopolitan huhtikuu 2010, 22; Cosmopolitan marraskuu 2010, 24; Cosmopoli-
tan kesäkuu 2011, 39; Olivia elokuu 2011, 26). Rohkeutta on siis myös esimerkiksi se, että 
lukee lehtiä tuntikausia ja kertoo, ettei jaksa olla sosiaalinen (Cosmopolitan joulukuu 
2010, 13). Lehtitekstien maailmassa rohkeus on rohkeutta, olipa kyseessä vuorikiipeilijän 
miettimä kuolemanvaara (Olivia huhtikuu 2010, 150) tai pienellä paikkakunnalla elävän 
naisen kohtaama paheksunta tekemistään valinnoista (Cosmopolitan heinäkuu 2010, 68).  
Näyttelijä Manuela Boscon (syntynyt 1982) mielestä ”aitous ja luonnollisuus ovat suurin-
ta rohkeutta”.  Hän ajattelee, että pelko on suuntaviitta ”oikeasti tärkeitä asioita kohti”. 
(Cosmopolitan joulukuu 2011, 63.) Olivia johdattelee numeroonsa otsakkeella Katso kaikki 
korttisi, ja sana kaikki on vieläpä kursivoitu.  
 
Haluamme tällä numerolla kannustaa sinua tekemään jotain mitä et ole ennen 
tehnyt. Esimerkiksi valitsimme näyttelijä Krista Kososen (sivu 24), jolle pelkojen 
ylittäminen on arkea. Purjehdimme myös kovassa tuulessa Tallinnaan (sivu 94) 
ja tutustuimme ultrajuoksijoihin (sivu 30). Jos olet kaltaisemme nynnerö, latva-
artisokan teurastus (sivu 85) voi riittää kesähaasteeksi. (Olivia elokuu 2011, 7.) 
 
Muutostarinoista on luettavissa, etteivät muutokset ja irtiotot jää yhteen kertaan. Kuten 
kolumnisti Outi Kaartamo kirjoittaa, elämää on muutettava toistuvasti. Hän näkee, että 
onni on ihmisen omissa käsissä, sillä etuoikeutettu länsimainen nainen voi muuttaa elä-
mäntapaansa itse: 
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Joskus sitä unohtaa omat etuoikeutensa, joista suurimpia on vapaus lähteä. Jos 
elämä ei tunnu omalta, löytyy toinen tapa elää. Jos valitsemme väärin, voimme 
luopua ja valita taas uudelleen. Se, että onni on omissa käsissä, on vähän pelot-
tavakin ajatus. Vastuu itsestä painaa. (Cosmopolitan huhtikuu 2010, 113.) 
 
Toistuviin rohkeisiin ratkaisuihin viittaa myös Minä uskalsin! -jutussa 22-vuotiaan Katri 
Djerfin väite, jonka mukaan itsensä ylittäminen on kerta kerran jälkeen helpompaa 
(Cosmopolitan heinäkuu 2010, 69). Toteamus saa tukea kultaseppä Elina Makkosen (35 
vuotta) motosta: ”Jos on kerran hypännyt, sen uskaltaa tehdä aina uudelleen.” (Olivia 
marraskuu 2010, 51.)  
Rohkeutta vaativista muutoksista ikonisin on irtisanoutuminen. Lehtien jutuissa ker-
rotaan tarinoita henkilöistä, jotka ovat lähteneet työpaikoistaan ja perustaneet yrityksen 
tai viettävät aikaa ulkomailla vailla tarkkoja suunnitelmia. Edellä on tullut mainituksi 
pankkialan johtaja Carina Räihä, joka päätti ryhtyä vuorikiipeilijäksi (Olivia huhtikuu 
2010, 148–150). Poliisi siirtyi yksityisyrittäjänä toimivaksi tatuoijaksi (Olivia toukokuu 
2010, 40–42) ja sisustussuunnittelija ja luokanopettajat perustivat yhdessä vaate- ja kuk-
kakaupan (Trendi elokuu 2010, 94). Lähteneitä on usein ajanut liiallinen työmäärä, paha 
olo tai molemmat. 
 
Anna, 33, vastaa puhelimeen Englannista. Hän istuu ystävänsä kanssa piknikillä 
puistossa pienessä kylässä lähellä Manchesteria. Ympärillä maleksii lammas-
lauma, vieressä leviävät järvi ja vihreät kukkulat. Anna on juuri irtisanoutunut ja 
lepuuttaa hermojaan reissussa. - - Anna päätti, että nyt saa riittää. Irtisanoutu-
minen oli pelottavaa, mutta myös vapauttavaa. ”Se oli ensimmäinen vakituinen 
työpaikkani eikä minulla ollut mitään tietoa tulevasta. Tiesin vain, että oli pakko 
lähteä.” Tietoa tulevasta Annalla ei ole vieläkään, mutta se ei häntä häiritse. - - 
Moni haluaisi tehdä kuten Anna. (Olivia heinäkuu 2010, 33.) 
 
Yrittäjät kannustavat joko suorin sanoin tai implisiittisemmin omalla esimerkillään seu-
raamaan jälkiään. Yrittäjäksi ryhtymisen ohella lehden jutuissa vaihdetaan alaa, eikä 
tekstien mukaan kannata jäädä murehtimaan huonoon työpaikkaan tai väärältä tuntuval-
le alalle. Samaa sanomaa toistaa Olivia, jossa yhtälailla muistutetaan, ettei kannata jäädä 
odottelemaan, mikäli työ ahdistaa (Olivia huhtikuu 2011, 128).  
Uusi ammatti voi sukeutua harrastuksesta. Työyhteisövalmentaja Kristiina Aaltonen 
muistuttaakin, että vaikka harrastus voi riittää työn vastapainoksi, aina näin ei ole: ”Et 
voi koko loppuelämääsi odottaa, että kello tulee neljä ja elämä alkaa.” (Olivia syyskuu 
2010, 140.) Olivia esittelee 3x-vinjetin alla kolme naista, jotka ”tekivät vapaa-ajan intohi-
mostaan ammatin”. Esittelyssä ovat joogaohjaaja, maskeeraaja ja Uuden musiikin orkes-
terin UMO:n toimitusjohtaja. Samalla tavalla esitellään toisessa 3x-jutussa kolme naista, 
jotka kertovat, ”millaista oli jättää turvallinen, hyvin palkattu työ ja ryhtyä tekemään 
jotain eettisempää. Yksi siirtyi blogimedia-alalle, toinen perusti sisustusputiikin ja kolmas 
vauvanvaatevuokraamon. Yhteistä tarinoissa on tunne siitä, että ihminen on palannut 
itselleen mieluisan asian pariin tai löytänyt jotakin, mikä on suorastaan elämäntapa, ei 
vain harrastus tai työ. (Olivia marraskuu 2010, 127–130; Olivia maaliskuu 2011, 142–144.) 
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Yliopisto-opinnot hieman pitkin hampain loppuun tehnyt nuorempi konstaapeli Marja 
Väätti (28 vuotta) neuvoo lukijoita:  
 
Kuvittele itsesi kolmenkymmenen vuoden päähän ja katso sieltä taaksepäin. 
Harmittaako sinua silloin, ettet ole uskaltanut tehdä jotain, mitä oikeasti haluat? 
Jos mietit joka päivä sitä, oletko väärällä alalla, tiedät olevasi. - - Muutamat 
opiskelijakaverini olivat aika tyrmistyneitä siitä, että lähden akateemisesta maa-
ilmasta ”paskalakiksi”, mutten ole katunut alanvaihtoa koskaan. Tiesin poliisi-
koulussa jo ensimmäisenä päivänä, että se on minun juttuni. Ajattelen usein, että 
onpa hyvä, että olin niin fiksu ja rohkea, että uskalsin vaihtaa alaa. (Cosmopoli-
tan marraskuu 2010, 69.)  
 
Työn katkonaisuus. Näkökulmia työelämän pätkittäisyyteen on lehtiaineistossa karkeas-
ti ottaen kaksi: myönteisessä mielessä jännittäväksi koettu vaihtelu sekä kielteinen epä-
varmuus. ”Kolmen vuoden välein on luontevaa vaihtaa työpaikkaa”, lausuu otsikko 
pienoistestin yläpuolella. Testillä voi selvittää, ”onko aika nostaa kytkintä”. (Cosmopoli-
tan joulukuu 2010, 85.)  Trendissä verrataan työ- ja rakkaussuhdetta ja muistutetaan, 
miksei työpaikkaan kannata sitoutua liiaksi:  
 
Nauti työstäsi ja pidä siitä mutta älä rakasta. Et kuitenkaan saa vastarakkautta, 
ja tunteistasi piittaamaton kohde saattaa tuossa tuokiossa kadota Kiinaan. Viisas 
pitää pientä etäisyyttä. (Trendi syyskuu 2011, 39.)  
 
Lehtiaineiston jutuissa otetaan esille useinkin molemmat näkökulmat rinnastusten. Esi-
merkiksi kirjailija Miina Supisen (34 vuotta) kokemukset heijastelevat molempia näkö-
kantoja: 
 
”Pätkätyöt ovat työntekijöiden hyväksikäyttöä. Työpaikka ei sitoudu työnteki-
jään, mutta työntekijän pitäisi silti sitoutua työnantajaan. Se on väärin. - - Minun 
kohdallani työelämän epävarmuus kääntyi lopulta onnekseni: kun työsuhde oli 
katkolla, aloin kirjoittaa fiktiivistä tekstiä.” (Olivia lokakuu 2010, 41.) 
 
Työttömyysjaksot voivat tuottaa (kenties nautinnollisen) epävarmuuden ohella mielihy-
vää ja hyvinvointia. Kolumnisti Maria Veitola kirjoittaa viiden kuukauden mittaisen 
työttömyyskauden olleen parasta, mitä hänelle on tapahtunut aikoihin. Hän nimittää 
kautta palkattomaksi lomaksi, ”tai miksi kutsutaankaan sitä, kun työnantajalla ei ole 
tarjota töitä eikä itsellä ole voimia niitä tehdä tai etsiä”. Veitolan ystävät kadehtivat hänen 
työttömyyttään, ja Veitola itse teki paljon kaikkea sellaista, mitä ei olisi muuten ehtinyt ja 
kokee jakson muuttaneen häntä takaisin siksi, mikä hän oli aiemmin. Hän löysi itsensä ja 
tietää taas, mitä haluaa ja mikä on hänelle tärkeää elämässä. (Trendi joulukuu 2010, 26.)  
Kansainvälinen liikkuvuus. Nuoremmille lukijoille suunnattu Cosmopolitan kertoo 
vaihto-opiskelusta haastattelujen kautta. Jutut kertovat kokemuksen jännittävyydestä, 
mutta myös helppoudesta – ”täytät vain lomakkeet” – ja antoisuudesta. Vaihdossa olleet 
naiset haluavat palata kohdemaahan tai kokeilla muissakin maissa opiskelua tai työsken-
telyä. (Cosmopolitan huhtikuu 2010, 70–73; Cosmopolitan heinäkuu 2010, 69; Cosmopoli-
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tan heinäkuu 2011, 63.) Kansainvälinen liikkuminen on osa kolmekymppisten naisten 
elämää. 28-vuotiasta kirjailija Tiina Latvalaa siteerataan: ”On melkein oletusarvo, että 
olemme viettäneet vuoden vaihdossa jossakin päin Eurooppaa, etsineet itseämme Intias-
sa ja seurustelleet ulkomaalaisen kanssa.” (Olivia lokakuu 2010, 36.) Lehtiteksteistä on 
löydettävissä tukea Latvalan väitteelle. Esimerkiksi toimittaja kertoo olleensa vaihto-
oppilaana ja matkustelleensa kaikilla mantereilla (Olivia helmikuu 2010, 107), kun kirjoit-
taa muutostaan rakkauden perässä New Yorkiin. Toinen toimittaja kirjoittaa matkusta-
neensa 7 vuotta ympäri maapalloa peruskoulun jälkeen (Trendi kesäkuu 2011, 43) ja 
erilaisia ystävyksiä esittelevässä jutussa mainitaan 25-vuotiaasta Hennasta, että hän on 
asunut lukion jälkeen jo useammassa maassa (Cosmopolitan helmikuu 2011, 47). Matkus-
telusta kertovat myös ulkomaisista putiikeista tehdyt ostokset, joita esitellään lehtiteks-
teissä. 
Jutuissa esiintyvien henkilöiden ammatit ovat usein sellaisia, että matkustaminen 
voidaan liittää osaksi työtä. Toistuvasti maasta toiseen matkaamisessa ja ulkomaille muu-
tossa on – arjen kansainvälistymisestä huolimatta – edelleen glamouria.  Muun muassa 
elokuvatähdet ja muotialan ammattilaiset liikkuvat jatkuvasti. Kiireinen työmatkailu 
indikoi menestystä, mutta myös muuttoihin ja vapaampaan matkusteluun liittyy ihaste-
levia sävyjä. Lehtiteksteissä maasta toiseen siirtyminen ei siis ole ainoastaan arkista. Esi-
merkiksi Cosmopolitanin Fun Fearless Female -äänestyksen seikkailijat reissaavat kauko-
mailla (Cosmopolitan marraskuu 2010, 79) ja kuten totesin, toisinaan irtiottotarinoiden 
rohkeutta voidaan alleviivata maininnalla muutosta ulkomaille.  
Sitoutumiskammo. Katkonaisuus ja pätkittäisyys toistuvat teemoina myös parisuh-
deaiheisissa jutuissa. Parisuhdeasioissa sitoutuminen on hyve tai ainakin jotakin, mitä 
kohti pyritään. Sitoutuminen ei ole kuitenkaan helppoa päätellen siitä, kuinka paljon 
aihetta käsitellään lehtiaineistossa. Eritoten Cosmopolitanissa kirjoitetaan paljon sitoutu-
miskammosta. Tarkastelun kohteena voi olla naislukija itse, mutta myös kysymykseen, 
miksei mies halua sitoutua, yritetään vastata. ”Vakiintuminen on joillekin kundeille yhtä 
kauhistuttava ajatus kuin sukeltelu haialtaassa”, Cosmopolitan arvioi. Syitä pelolle haetaan 
viittaamalla huoleen kosteiden baari-iltojen loppumisesta ja muistuttamalla, että vauvat 
ja yhteinen asuntovelka saattavat aiheuttaa ahdistusta. Peloilta neuvotaan katkomaan 
siivet kertomalla, ettei nainen ole myymässä hänen pelikonsoliaan tai kieltämässä poiki-
en iltoja. (Cosmopolitan tammikuu 2010, 41.) Vastaus jättää paljolti avoimeksi ahdistuk-
sen taustalla olevat syyt, mutta naislukija saa kuitenkin opastusta tilanteessa toimimi-
seen.  
Sori, en vain pysty.. P.S. älä vihaa mua -jutussa Cosmopolitan selvittää naislukijoille hei-
dän sitoutumiskammonsa syitä. Jutun mukaan sitoutumiskammon taustalta voi löytyä 
lapsuudesta juontuvia pulmia ja ratkaisematon kysymys siitä, kuka oikein on. Sitoutu-
mattomuus on myös ihailtua, ja ”on trendikästä viettää itsenäistä sinkkuelämää”, mainit-
see psykoterapeutti Ritva Salminen. Hänen ajatuksiinsa nojaten esitetään, että naiselle 
oma ura voi tuntua tärkeämmältä kuin muut asiat, esimerkiksi parisuhde. Lisäksi toivei-
den mukaista kumppania voi olla mahdoton löytää, kun vaatimuslistat ovat kohtuutto-
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mat.126 (Cosmopolitan kesäkuu 2010, 45.) Juttu sai positiivista palautetta, ja eräs lukija 
kirjoitti: 
 
Sitoutumiskammojuttu oli ehdottomasti paras. - - Mieheni haluaisi naimisiin ja 
lapsia, mutta minä olen vedonnut hänen lapselliseen käyttäytymiseensä ja käs-
kenyt hänen kasvaa aikuiseksi. Juttunne avulla tajusin, että ongelma onkin mi-
nun ajatusmaailmassani. Kiitos jutustanne, joka auttoi oivaltamaan tämänkin 
asian. (Cosmopolitan heinäkuu 2010, 9.) 
 
Yhteenvetona nuoren naisen liikkuvuudesta – ja sen rinnalla edellä esitellystä pysähty-
neisyydestä – piirtyy lehtiaineistoissa vapautta ja muita myönteisiä piirteitä ilmentävä 
käsitys. Kun nelikymppisenä ei odota tietty pukeutumistyyli tai vakiintunut parisuhde, ja 
ideaali on kokeilla kaikkea, pari-kolmekymppisen elämä näyttää seikkailulta, jossa kaikki 
ovet ovat avoinna ja aikaakaan ei ole rajattu niin tiukasti kuin äidin ollessa samanikäinen. 
Vielä vuosikymmenten ajan ehtii muuttaa ainakin omaa asennettaan ja toimintatapojaan, 
eikä koko elämänkään muuttaminen ole mahdotonta, kaikkihan on mahdollista. Ammat-
tia, asuntoa, asuinpaikkakuntaa ja kotimaata sekä puolisoa voi vaihtaa. Kysymys onkin 
paljolti rohkeudesta, kun lehtitekstien nainen miettii, mitä elämällään tekisi.  
 
 
6.2 AIKAKAUSLEHTIAINEISTOLLE OMINAISET KERROSTUMAT: ULKO-
NÄKÖ JA PARISUHDE  
 
Koska molemmat aineistot käsittelevät nuoren naisen aikuisuutta, on selvää, että analyy-
sin edetessä eri aineistoista tehdyt havainnot asettuvat päällekkäin. Kulttuuriset, jaetut 
käsitykset ovat nimenomaan tutkimukseni fokuksessa, joten ei ole myöskään mielekästä 
pyrkiä korostamaan aineistojen eroja. Aineistoja tarkastellessani havaitsin, että yksittäiset 
teemat (haastatteluaineisto) eli koodit (lehtiaineisto) ja niistä muodostamani temaattiset 
kokonaisuudet korostuvat erilaisissa aineistoissa eri tavoin. Naistenlehdet ovat me-
diatuotteita, kaupallisia ja julkisia esityksiä. Haastatteluaineisto koostuu taas kahdenkes-
kisistä vuorovaikutustilanteista. Jokaisen aineiston kohdalla on huomioitava sen esittä-
misen paikka, kuten Juhila (2006) muistuttaa. Haastattelutilanteita ohjasi ja rajasi haastat-
telurunko. Runkoon ei sisältynyt kysymyksiä esimerkiksi seksistä tai parisuhdepulmista, 
eivätkä haastateltavat nostaneet tällaisia aiheita esille, mikä on hyvin ymmärrettävää. 
Molemmat teemat ovat kuitenkin yleisiä lehtiaineistossani. Päädyinkin muodostamaan 
oman kerrostumansa parisuhdetta käsittelevistä teemoista. Samoin totesin, että on perus-
                                                     
126 Beck & Beck-Gernsheim (1995) pohtivat parisuhteen muutosta pitkällä  aikajänteellä ja esittävät, 
että aiemmin avioliitossa oli kysymys suurelta osin muusta kuin tunteista. Monta sukupolvea asui 
yhdessä ja maatilan työt oli viisasta ja kannattavaa jakaa avioparin kesken. Modernina aikana, vuo-
sikymmenten mittaan, koko avioliittoinstituutio  on muuttunut. Murroksen avainsanoja ovat muun 
muassa lisääntynyt valinnanvara perhettä koskevissa kysymyksissä, yksilöllistyminen sekä onnen ja 
oman itsen etsiminen. Nyt kaksi yksilöä tasapainoilee oman ja yhteisen elämän haasteiden välillä, 
tavoitellen omaa ja yhteistä hyvää elämää. (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 48–55, 61, 93.) 
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teltua muodostaa oma kerrostumansa ulkonäköön liittyvien teemojen pohjalta127, sillä 
ulkonäköä käsittelevät jutut ovat aineistossani yleisiä ja tätä aihepiiriä käsitellään erilai-
sista näkökulmista käsin. Ulkonäkö on esillä erityisesti odotusten ja paineiden sekä nii-
den kritisoimisen ja itsensä hyväksymisen kontekstissa. Näitä kysymyksiä pohditaan 
jutuissa myös ikävuosien kertymisen kannalta.  
 
6.2.1 Ulkonäkö 
Naistenlehdet kirjoittavat paljon muodista ja kauneudesta, joten myös aineistorajauk-
seeni sisältyvien juttujen sisällöissä nämä teemat ovat keskeisiä. Omaa olemusta muoka-
taan vaatteilla, asusteilla, kosmetiikalla ja hammas-, kynsi-, kasvo- ja vartalohoidoilla, 
hiusten- ja ripsienpidennyksillä ja niin edelleen. Liikunta ja ruokavaliot ovat keskeisiä 
keinoja vartalon muokkaamisessa. Kuten Siivonen (2006, 230) tiivistää, ”joka kehonosa on 
parannettavissa” ja ”jopa ikä on muutettavissa”, kunhan vain pysytään linjoissa, kohote-
taan ja hoidetaan. Olen koonnut taulukkoon 17 ulkonäkö-kerrostumaan sijoittamani tee-
mat. 
 






ulkonäkö: ulkonäköpaineet, itsetuntopulmat, itsensä arvostelu  
ulkonäkö: kauneus sisältä  
ulkonäkö: laihuus- ja muu sellainen kritiikki  
ulkonäkö: ikämuutokset kasvoilla, kehossa 
ulkonäkö: esteettinen kirurgia, pistoshoidot yms. 
ulkonäkö: kumppanin silmän miellyttäminen  
ulkonäkö: laiska laittautumaan, "ei aina puunattu"  
ulkonäkö: ulkonäköpaineet ja ikävuosien kertyminen 
ulkonäkö: kumppani hyväksyy painon, laihuuden jne. 
ulkonäkö: liian kaunis, liian komea  
ulkonäkö: ei ulkonäköpaineita  
ulkonäkö: kuvankäsittely ja muu muokkaus 
ulkonäkö: itsensä soimaaminen turhamaisuudesta  
ulkonäkö: puolison kehut  
ulkonäkö: kärsiminen hoidoissa  
ulkonäkö: liian laiha tahtomattaan  
ulkonäkö: "ei mitään päällepantavaa" 
Laihduttaminen 
laihduttaminen: laihduttaminen  
laihduttaminen: ruuasta, herkuista kieltäytyminen  
laihduttaminen: ei laihduttamista 
Lapset lapset: raskauskilot, rintojen muutos, (leikkaus)arvet yms. 
Vaikeudet vaikeudet: syömishäiriö  
 
 
Keho saa lehtiaineistossa osakseen todella paljon huomiota, ja lehtiaineistoja analyyttises-
ti lukeva tutkija ei voi välttyä kysymästä miksi. Erään ratkaisun tarjoaa Bauman (1996d). 
Olen kuvaillut, kuinka hän näkee minän koostamisen olevan epäkumulatiivinen prosessi 
                                                     
127 Viittaan tällä paitsi pohdintoihin, asenteisiin ja ajatuksiin, myös tuotteisiin ja palveluihin. Näitä 
ovat kosmetiikka ja kosmetologiset hoidot, vaatteet ja asusteet, korut, hiukset ja keho sekä laihdut-
taminen ja muu vartalon muokkaaminen.  
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eli yhtälailla rakentamista kuin purkamistakin. Bauman päättelee, että yksilölle jää jäljelle 
vain oma keho, lihallinen ruumis, todisteeksi jonkin pysyvyydestä. Ruumis on ”materiaa-
linen, konkreettinen perusta, joka ylläpitää, kantaa ja toteuttaa kaikkia menneitä, nykyi-
siä ja tulevia identiteettejä”. Baumanin mukaan ruumis siis pysyy ennallaan, kun kaikki 
muu muuttaa muotoaan. Siitä tulee arvokas, mistä on seurauksena kehon kultivoitumi-
nen: kaikki sisäisesti nautittu saa osakseen yhä enemmän huomiota ja samoin se, mikä 
koskettaa ihoa. Modernin ajan tehtaan valvotun kurin tilalle ovat tulleet postmodernin 
ajan ruokavalioiden noudattamiset, kuntoiluohjelmat, laihduttaminen ja niin edelleen. 
(Bauman 1996d, 201–202.)  
Ajatus ruumiin säilymisestä on nähdäkseni osin kyseenalainen, ja sitä voi kritisoida 
mielestäni juuri kehon kultivoitumisella128. Ruumistakin muokataan herkeämättömästi, ja 
aivan kuten minän kohdalla, ei senkään kehittämiselle ole tarkkaa suuntaa tai yhtä oikeaa 
loppupistettä. Ruokavaliot, joita on kulloisellakin hetkellä syytä noudattaa muodikkuu-
den, oletetun terveellisyyden tai muun sellaisen seikan nojalla, vaihtelevat alituisesti. 
Ruumiin pinta on samanlaisen kiinnostuksen kohteena. Vaikka kauneusihanteet eivät 
hetkessä muutukaan, muuttuvat tavoiteltavat kampaukset, vaatteet ja erilaiset statusesi-
neet tiheinä sykleinä. (Ks. Bauman 2005a, 91–94; ks. myös Bauman 1997, 254–255.) 
Laihuuden ihannointi, painonpudotus ja näihin kohdistuvat kriittisemmät kannan-
otot ovat yleisiä ulkonäköteemoja, ja lehtiaineistoa kokonaisuutena tarkasteltaessa paino 
on niin keskeinen ulkonäkökysymys, että paino vaikuttaisi olevan liki sama asia kuin 
ulkonäkö. Tälle havainnolle löytyy eräs selitys Ellen jutusta, jossa siteerataan taloussosio-
logi Outi Sarpilaa. Sarpilan mukaan vartaloon kohdistuva tyytymättömyys yhdistyy 
naisen mielessä usein painoon: ”Sitä on helppo mitata. Myös julkisuudessa ylläpidetään 
painokeskustelua.” (Elle tammikuu 2011, 110.)  
Ulkonäkömuutoksista jotkin ovat väistämättömiä; selkeimpinä esimerkkeinä tällaisis-
ta muutoksista ovat iän mukanaan tuomat muutokset, jotka liittyvät fysiologiseen (ihon) 
vanhenemiseen. Myös esteettinen kirurgia, pistoshoidot ja muut sellaiset toimenpiteet 
keskusteluttavat lehtiteksteissä satunnaisesti. Aineiston teksteistä voi lukea myös äitien 
mietteitä raskaus- ja leikkausarvista sekä muista raskauteen ja imetykseen liittyvistä 
muutoksista omassa kehossa. Paino tulee esille näissäkin jutuissa niin sanottujen ras-
kauskilojen muodossa. 
Lehtiaineisto sisältää tekstejä niin nuoremmille lukijoille suunnatusta Cosmopolitanista 
kuin Ellestäkin, jotka eroavat iän näkökulmasta tarkasteluina toisistaan sisällöiltään ja 
jossakin määrin myös kuvastoltaan129. Olivian voi havaita haastattelevan kolmekymppisiä 
ihmisiä, ja esimerkiksi kiinnostavien ihmisten ajatuksia ja ajankohtaisia asioita esittelevä 
lehden osio on nimetty ”30+ asiaa”. Mielleyhtymä yli 30 ikävuoteen on selkeä. Ellen ja 
                                                     
128 Ainakin toistaiseksi yksi vaikuttaisi olevan pysyvää, nimittäin hoikkuus. Kenties tässä mielessä, 
laihuuden kontekstissa, Baumanin näkemys ruumiin pysyvyydestä on selitysvoimainen. Toisaalta 
Bauman (2005a) pohtii kuluttavaa – konsumeristista – kehoa ja muun muassa fitness-ajattelua teok-
sessaan Liquid life, jossa ruumiskin on monien toimien kohteena. Olipa vartalo kuinka ”timmi” ta-
hansa, sen voi saada vielä timmimmäksi ja rasvattomammaksi, kun vain ahertaa riittävästi ja tark-
kailee syömisiään huolellisesti. (Bauman 2005a, 89–99.) 
129 Toisaalta Elleä lukevat myös nuoremmat naiset. Elle on erikoislehteä muistuttava lehti, joka hou-
kuttelee eri-ikäisiä lukijoita; lukijoita yhdistävä tekijä on kiinnostus muotiin. 
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myös muiden lehtien kohdalla on syytä muistaa, että lehdet liikkuvat muodin ja kauneu-
den maailmassa. Niinpä vain 36-vuotiasta mallia nimitetään Ellessäkin kypsemmäksi 
(lokakuu 2010, 121). Mallien ammattikunnan sisällä luonnehdinta pätee, mutta lehteä 
silmäilevä lukija ei välttämättä tätä pysähdy pohtimaan, vaan hän saattaa ajatella lehden 
pitävän ylipäätään noin 36-vuotiaita naisia jo ”kypsempinä”. Greenen (2003, 92) mukaan 
länsimaissa ikää ja ikääntymistä pelätään, ja kolmekymppinen alkaa nuorten mielestä jo 
menettää sosiaalista arvostustaan ikävuosiensa takia. Esimerkiksi 29-vuotias näyttelijä 
Jenni Banerjee toteaa: ”Iän tuomat merkit ovat kauniita, mutta haluan hoitaa itseäni hy-
vin.”(Elle marraskuu 2010, 164.) Vartalolla ja kasvoissa näkyvät ikämuutokset eivät ole 
ajankohtainen kysymys Cosmopolitanin nuorille lukijoille, mutta Trendi ja muut lehdet 
käsittelevät aihetta. Toisaalta ikämuutokset koskettavat jo parikymppisiä naisia.  
Ikämuutokset. Käsitykset ikämuutoksien alkamisajankohdasta vaihtelevat. Kysymys-
vastauspalstalla 24-vuotias ihmettelee, kuinka hänen naamansa voi jo roikkua ja kyselee, 
onko vika ruokavaliossa. Vastauksessaan tyyliguru Milla Muurimäki antaa kaksi vaihto-
ehtoa: ”hemmetin huono onni geeniarpajaisissa tai sitten olet laiminlyönyt ihoasi pahas-
ti”. (Trendi maaliskuu 2010, 121.) Hän ei siis tyrmää täysin mahdollisuutta, että velttous 
johtuisi iästä – nuorikin iho saattaa ainakin näyttää vanhalta. ”Juonteetonkin iho voi 
näyttää elottomalta jo päälle parikymppisenä”, kirjoittaa Cosmopolitan (elokuu 2011, 24) 
ja esittelee ”ikääntymisen ensi merkeistä huolestuneille” sopivaa kosmetiikkatuotetta.130 
Trendin (heinäkuu 2011, 24) kolumnisti Maria Veitola kertoo 38-vuotiaana näyttävänsä 
äidiltään ja isoäidiltään, ”ryppyineen kaikkineen”, vaikka hän tuntee itsensä ”ihan nuo-
reksi tytöksi”. Olivian (maaliskuu 2010, 35) haastattelema 45-vuotias Sanni kertoo arva-
tenkin omasta kokemuksestaan: ”Neljänkympin jälkeen alkaa tulla ryppyjä, harmaita 
hiuksia ja kremppoja.” 
Iän ja ulkonäön välistä ristiriitaa puidaan erityisesti jo edellä käsitellyssä Pelkkiä nume-
roita -jutussa: ”Minun ei tarvitse kuin syynätä tarkemmin otsaani sekä silmieni ja suuni 
tienoota, kun epämääräinen ahdistus nostaa päätään”, kirjoittaa Elina Tanskanen. Jutussa 
ihotautien ja allergologian erikoislääkäri kertoo, miten ”30-vuotiaana tulevat ensimmäiset 
rypyt”. Toimittaja kokee masentavana sen, että lääkäri arvaa ihoa tarkastelemalla hänen 
ikänsä numerolleen oikein. Toimittaja selittää, että otsalle ilmaantuvien kahden poikki-
viivan vuoksi hänellä ”ja monella muulla päälle kolmekymppisellä on otsatukka”. Myös 
Sibeliukset, kulmakarvojen väliset pystyrypyt, piirtyvät kasvoille tähän aikaan. (Trendi 
kesäkuu 2011, 49.)  
Raskauksien tuomat muutokset kehossa. Edellä siteeratussa ikä- ja ulkonäköaihei-
sessa artikkelissa Tanskanen miettii myös raskauden ja keisarinleikkauksen jälkiä vatsas-
saan sekä muuttuneita rintojaan, joista ”on joku ottanut huikkaa vuoden verran”. (Trendi 
kesäkuu 2011, 46.) Raskauden tuomat muutokset ovat esillä myös Ellen jutussa, jossa 
selvitetään, kuinka naisen paino vaihtelee parisuhteen edetessä, äitiyden myötä ja iän 
                                                     
130  Naistenlehdissä olevien kosmetiikkamainosten tarkastelu kertoo, että ikääntymisen merkkien 
väitetään alkavan hiipiä kasvoille jo 25-vuotispäivien jälkeen, [viimeistään] 30. ikävuoden tienoil-
la. ”Ihon nuorekkuuden säilyttäviä” tai ”vanhenemisen ensimerkkejä vastaan” toimivia ihonhoito-
tuotteita markkinoitaessa ikävuodet mainitaan, jotta lukija huomaisi mainoksen koskevan häntä. 
Ilmiö ei ole uusi, vaan tuttu jo 1920–1930-lukujen kärkkäimmistä mainoksista, joissa 30-vuotias on 
vanha, ainakin jos ei ole käyttänyt mainostettua tuotetta (Oittinen 1999, 58).  
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karttuessa. Jutun lähteenä käytetty brittiläinen tutkimus kertoo, että vauvan syntymän 
jälkeen ”äitien paino kohosi keskimäärin 6,5 kilolla”. Niin sanotut raskauskilot ovatkin 
tuttu ilmiö, ja tutkimuksen tulokset tukevat arkista käsitystä: äideistä useimmat eivät saa 
”kertyneitä kiloja karistettua koskaan vyötäröltään”. Juttu muistuttaa, ettei naisen kanna-
ta verrata itseään ”julkkismammoihin, sillä monilla heillä on tukenaan jumpparit, kokit ja 
lastenhoitajat”. (Elle tammikuu 2010, 110.) 
 
Legendaarisen Sports Illustrated -lehden uimapukunumeroon ei niin vain kävel-
lä. Varsinkaan seitsemän viikkoa esikoislapsen synnytyksen jälkeen. Niin kui-
tenkin teki huippumalli Julie Ordon, 26, ja yhdysvaltalaisjulkaisun reilut 20 mil-
joonaa lukijaa myhäili tyytyväisenä. (Elle kesäkuu 2011, 48.) 
 
155-senttinen Nicole [Richie, 28 vuotta, EL] vaikuttaa luonnossa paljon pienem-
mältä kuin lehtikuvissa. Ainoastaan pieni vatsakumpu paljastaa, että hän on vii-
si kuukautta sitten synnyttänyt toisen lapsensa, Sparrow’n. (Cosmopolitan syys-
kuu 2010, 28.) 
 
Elina Tanskanen vitsailee, kuinka hänen näkemisensä alastomana ”voisi saada nuoren ja 
sutjakan ihmisen käyttämään tuplaehkäisyä”. Vaikka hän väittää olevansa ylpeä kehos-
taan, joka on synnyttänyt ja ruokkinut lapsen, hän kirjoittaa itsestään ja kehostaan ikä-
vään sävyyn. (Trendi kesäkuu 2011, 49.) Tanskasen suhtautuminen ryppyihin ja raskau-
den jättämiin jälkiin on kovin erilaista kuin häntä 10 vuotta vanhemman Malla Tirkkosen, 
jota siteerataan samassa jutussa:  
 
Vanhemmiten ihmisen persoonallisuus yleensä kehittyy ja oma maku sekä mi-
näkuva vahvistuvat. Näin kävi minullekin. En enää vertaa itseäni median nais-
kuvaan kuten nuorempana. Tiedostan toki, että minulla on uurteita ja ryppyjä, 
mutta eivät ne kaada maailmaani tai vaadi toimenpiteitä. Sen sijaan se, että voin 
hyvin, vaikuttaa paljonkin minäkuvaani. Otan huomioon omat tarpeeni ja teen 
asioita, joista aidosti pidän. En odota, että kumppanini tai olosuhteet tekisivät 
minut onnelliseksi. Kannan siitä vastuun ihan itse. (Trendi kesäkuu 2011, 46.) 
 
Ulkonäköpaineiden väheneminen iän myötä on lehtiteksteissä toistettu väite, mutta 
täysin ristiriidaton sanoma ei ole. Viestiä horjuttavat naistenlehtien mainokset ja jutut, 
joissa kätketään ja piilotetaan ikämuutoksia. Itsevarmuuden lisääntyminen nimettiin 
edellä henkisen kasvun merkiksi tai lopputulokseksi, ja sama sana toistuu, kun naiset 
arvioivat muuttuvaa tai muuttunutta suhdetta omaan kehoonsa. Ulkonäköpaineet lie-
venevät Cosmopolitanin (lokakuu 2011, 17) jutun mukaan 40. ikävuoden tietämillä. Ellen 
lukijakysely tuotti saman tuloksen. 20-vuotiaat ja tätä nuoremmat vertailevat itseään 
kavereihin, mutta yli 40-vuotiaista vastaajista noin puolet ei ilmaissut surevansa ulkonä-
köään. Kaikkiaan vastaajista 75 % oli tyytyväisiä ulkonäköönsä. Kuitenkin noin 80 % 
vastaajista tunnusti, että ”joskus peiliin katsominen potuttaa”. (Elle tammikuu 2011, 109–
110.)  
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Ellen ulkonäkökysely vahvistaa aiempien tutkimusten käsitystä siitä, että ikä 
auttaa suhtautumaan lempeämmin omaan ulkonäköön. 70 prosenttia vastaajista 
kertoo olevansa tyytyväisempi itseensä nyt kuin aiemmin. (Elle tammikuu 2011, 
110.) 
 
Samaa väittää Hennaksi nimetty nelikymppinen nainen, joka kokee itsevarmuutensa 
houkuttavan nuorempia miehiä. Jutussa nimitetäänkin nuorempia neitokaisia neurootti-
siksi. (Olivia maaliskuu 2010, 34.)  
Ulkonäköpaineet ovat naistenlehtiteksteissä keskeinen teema. Oman mielen sisällä 
elävästä kriitikosta kirjoitetaan usein muun muassa Cosmopolitanissa ja Trendissä. Esimer-
kiksi juttu Shh.. Mykistä pahin kriitikkosi (helmikuu 2011, 94–96) opastaa, kuinka epävar-
muudesta ja muista "myrkyllisistä ajatuksista pääsee eroon". Toimittaja Eeva Kolun hen-
kilökohtainen juttu Trendissä (helmikuu 2011, 88–90) taas kertoo, kuinka "ikuinen itsekrii-
tikko päätti päästä sinuiksi kehonsa kanssa”. 
Kun jutuissa käsitellään ulkonäköön vaikuttavia sairauksia tai esimerkiksi palovam-
mojen jättämiä jälkiä, voi lukija saada kimmokkeen pohtia omia ulkonäkömurheitaan 
uudella tavalla. Trendin jutussa Ulkoinen tekijä esittäytyy naisia, joiden ulkonäkö on muut-
tunut voimakkaasti. 34-vuotias Piia Turunen kertoo, että hän sytytti itsensä ja talonsa 
palamaan yrittäen näin tappaa itsensä. Taustaksi henkiselle pahoinvoinnille hän kertoo 
traagisesta lapsuudestaan, mikä lisää tekstin ahdistavuutta. Turunen esittelee kuvassa 
kehoaan, josta noin 40 prosenttia on palovammojen arpeuttamaa. (Trendi heinäkuu 2011, 
38.) Seuraavassa numerossa julkaistiin muun muassa nimimerkki Minkkelin palaute 
otsikolla Entinen läski: 
 
Ulkoinen tekijä oli todella pysäyttävä juttu. Kuulun itse normaalipainoisiin ja 
tavallisen näköisiin naisiin, jotka valittavat jatkuvasti ”läskeistään”. Juttu sai 
miettimään, onko sellaisessa mitään mieltä. (Trendi elokuu 2011, 14.) 
 
Lehtitekstit tukevat ja kannustavat naisia rakastamaan omaa kehoaan ja pitämään itseään 
arvokkaina. Trendi kampanjoi yhdessä Suomen Mielenterveysseuran kanssa Ihan mieletön 
-teemalla naisten henkisen hyvinvoinnin puolesta, ja kampanjaan liittyneessä kyselyssä 
selvisi, että 79 % vastaajista koki ulkonäön vaikuttavan voimakkaasti henkiseen hyvin-
vointiinsa: kauniimpana olisi onnellisempi (Trendi lokakuu 2010, 11, 34). Cosmopolitan on 
käyttänyt muun muassa Body Love -vinjettiä yhdessä ”Sinä ja vartalosi ansaitsette vain 
parasta. Kerromme, miten onnistut.” -iskulauseen kanssa. Cosmopolitanin tapana on opas-
taa lukijoitaan, ja monissa lyhyissä, muistilistamaisissa jutuissa sekä esimerkiksi pääkir-
joituksissa annetaan rohkaisevia neuvoja. Pääkirjoitukset kertovat ulkonäkökysymyksiin 
viitaten muun muassa, ettei itsetunto saa olla riippuvainen tälläytymisestä (Cosmopoli-
tan helmikuu 2010, 9) ja itselle kannattaa puhua kauniisti (Cosmopolitan lokakuu 2010, 
9).  
Myös Cosmopolitan kysyi hyvinvointikyselyssään 442 naislukijaltaan, tekisikö muutos 
ulkonäössä heidät tyytyväisemmiksi. 53 % vastaajista vastasi myöntävästi ja ajatteli ole-
vansa onnellisempi, jos laihtuisi tai muuttaisi kampaustaan. (Cosmopolitan lokakuu 
2010, 88.) Aineiston teksteille on ominaista, että lukijaa muistutetaan muuttamaan suh-
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tautumistapaansa, ja hyvinvointikyselystäkin kertovassa jutussa annetaan vinkkejä esi-
merkiksi tietoisen läsnäolon tekniikoiden hyödyntämiseen (Cosmopolitan lokakuu 2010, 
90). Lukija voi kokea lohdullisena tekstien huolenpidon, mikä lieneekin juttujen tarkoi-
tus. Erityisesti vaikeita aiheita käsitellessään naistenlehdet jutuissa esiteltyine naisineen 
ovat lukijalle kanssasisaria. 
Töyry (2006) kokoaa yhteen tutkimuksia, joissa on selvitetty naistenlehtien kehitys-
tä131, ja toteaa, että naistenlehtien tapa puhutella lukijaansa kuin ystävätärtä on ajan kulu-
essa kehittynyt ilmiö. Aivan aluksi (noin 1600-luvun lopulla) lehtiä tekivät miehet. Kun 
tekijäjoukkoon tuli mukaan naisia, lehtien tapa puhutella lukijaa muuttui. Töyry tiivistää 
muutoksen kuvaavasti artikkelinsa otsikossa: ”käytösoppaasta naistenlehteen”. Nyky-
päivänä naistenlehdet ovat kuluttajalehtiä, joissa yhteys journalistisen sisällön ja mai-
nonnan välillä on selkeästi havaittavissa. (Töyry 2006, 207–212; ks. myös Ruoho & Saa-
renmaa 2011, 46.) Toisaalta voisi väittää, että opastavasta tyylistä on siirrytty nykypäivää 
kohti tultaessa, mutta muutos ilmenee vain sävyerona. Nyt lehti antaa neuvoja lukijalle 
kuin ystävä (Töyry 2006, 209), ei etikettiopas. Ystävättäret jakavat toisilleen omia koke-
muksiaan, ja tarjoavat samalla sekä ”olkapään” että mahdollisuuden oppia toiselta.  Jos-
kus neuvot ovat kuitenkin kovasanaisia ja suorasukaisia, mikä on tyypillistä erityisesti 
kysymys-vastauspalstoille. Näillä palstoilla naista neuvotaan ratkomaan pulmansa itse. 
Myötätuntoisempaa apua voikin saada enemmän henkilöjutuista, joissa ovat äänessä 
vertaiset naiset. (Siivonen 2006, 235, 237.) 
Näyttelijät ja jopa huippumallit kertovat jutuissa satunnaisesti ulkonäköpaineistaan. 
Tällöin lukija pääsee tarkastelemaan ulkonäöstään kokemiaan huolia erilaisesta näkö-
kulmasta, kun mallivartalon omaava nainen kertoo hänkin löytävänsä virheitä kehos-
taan. Toimittajat myöntävät kirjoittamissaan minä-muotoisissa teksteissä reippaasti, että 
he kärsivät ulkonäköpaineista ja eivät pidä omista vartaloistaan. Asian käsittely on melko 
suorasukaista, mutta viestiä on mahdollista pehmentää muistuttamalla, että (liki) kaikki 
naiset tunnistavat ongelman ja inhoavat omia kehojaan aivan samalla tavalla. Eräs Tren-
din hyvinvointikyselyssä kommentoinut kirjoittaa: ”Helpottaa, kun muistan, että minä 
olen todellinen ihminen ja paksut reiteni eivät katoa kaupungin katukuvasta kuvankäsit-
telyohjelmalla.” (Trendi lokakuu 2010, 39.) 
Lehtitekstit kertovat, että naiset tarkkailevat muiden painoa ja ulkonäköä ja vertaile-
vat vartaloitaan niin todellisiin ihmisiin kuin lehtikuviinkin. Cosmopolitanin (lokakuu 
2010, 91) lukijoista 57 % uskoo, että jos lakkaisivat vertailemasta itseään muihin, heidän 
itsetuntonsa paranisi. Trendin (lokakuu 2010, 37) lukijoista 79 % kertoo kiinnittävänsä 
enemmän huomiota omaan ulkonäköönsä kuin muiden olemukseen. Vanhempi nainen 
katsoo nuorempaa ja lohduttautuu ajatuksella, että persikkaposket rupsahtavat, sillä 
kaikki vanhenevat (Trendi kesäkuu 2011, 50; Trendi heinäkuu 2011, 24).  
Laihduttaminen on lehtiteksteissä kahtaalle jakaantuvan keskustelun kohde. Tyypil-
lisesti esimerkiksi mallit kertovat, etteivät juurikaan vahdi syömisiään, ja elokuvatähdet 
                                                     
131 Eurooppalaisen naistenlehtigenren voi määritellä syntyneen tai erottuneen omaksi lajityypikseen 
1700-luvulla.  Ensimmäinen suomalainen naistenlehti oli nimeltään Om konsten att rätt behaga, ja se 
ilmestyi vuonna 1782. Suomessa naistenlehtiä ilmestyi runsaasti naisjärjestöjen perustamina tai 
kustantamina 1800–1900-lukujen taitteessa. (Töyry 2006, 209–210.) 
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kritisoivat kohtuuttomia ulkonäköpaineita. Näiden mainintojen ohella teksteissä viita-
taan toistuvasti hoikkuuteen. Aineistooni sisältyvissä jutuissa on melko harvinaista, että 
juttua varten haastateltu henkilö kertoisi avoimesti syömisen tiukasta tarkkailemisesta tai 
laihduttamisesta. Voinee ajatella, että näin toimiminen olisi epäsopivaa naistenlehtien 
sivuilla, syytetäänhän lehtiä anorektisten vartaloiden ihailusta. Poikkeuksia kuitenkin on, 
ja muun muassa arkipuheista tutut huolet lihottavasta kahvipullasta ja muista herkuista 
toistuvat lehtiteksteissäkin. Toimittaja Eeva Kolu kirjoittaa itsestään: 
 
En ollut onnellinen silloin, kun mahduin neljä kokoa pienempiin farkkuihin. 
Tuolloin ruuan ajattelu vei kaiken huomioni. Joskus jopa välttelin tilanteita, jois-
sa tiesin sortuvani herkkuihin. (Trendi helmikuu 2011, 89.) 
 
Tavallisempaa on kätkeä laihduttaminen puheeseen hyvästä olosta, ja esittää laihdutta-
minen osana terveellisiä elämäntapoja.  Ulkonäköä ja laihduttamista käsitteleviin juttui-
hin esimerkkihenkilöinä haastatellut naiset saattavat kuitenkin kertoa ”jojoilusta” tai 
surusyömisestä, ateriankorvikkeista ja epäonnistuneista laihdutuskuureistaan sekä erilai-
sista pikakuureista (Cosmopolitan lokakuu 2010, 12; Elle tammikuu 2010, 109).  
Laihuusihanteen kritisoiminen. Mallien ja muiden naistenlehdissä esiintyvien nais-
ten kuvia kauhistellaan laihuuden vuoksi esimerkiksi lukijapalautteissa, ja lukijat syytte-
levät lehtiä kaksinaamaisuudesta (ks. Siivonen 2006, 226).  ”Vielä kun saisi kanteen nai-
sen, joka painaa yli 40 kiloa”, virnuilee Olivian (syyskuu 2011, 24) lukija. Tällaisia palaut-
teita julkaistaan toistuvasti, ja lukijoiden näkemykseen on helppo yhtyä. Teksteissä esite-
tään kriittisiä näkemyksiä laihuuden ihannoinnista ja lukijoita kehotetaan olemaan välit-
tämättä ulkonäköpaineista, mutta kuvat kertovat toista. Cosmopolitan puolustautuu muun 
muassa seuraavasti: 
 
Cosmo on myös karkkia silmille, ja teemme lehteä nuorille aikuisille naisille. 
Siksi kuvituksessamme on nättejä nuoria malleja, mutta kyllä sivuillamme nä-
kyy kaikenlaisia ja -ikäisiä naisia. Olisiko Cosmo sinustakaan Cosmo, jos leh-
temme olisi täynnä meitä arjen sankareita? (Cosmopolitan toukokuu 2010, 12.) 
 
Töyry (2006) on todennut, että naistenlehdet luovivat erilaisten ristiriitojen välillä siten, 
että vastakkaiset näkökulmat sijoitetaan eri juttuihin tai lajityyppeihin, esimerkiksi ohjei-
siin, artikkeliin tai fiktiiviseen tarinaan. Suurin osa ristiriidoista jätetään yksinkertaisesti 
ratkaisematta. Vastakkaisuuksia edustavat Töyryn mukaan muun muassa äitiyden ja 
työelämän vaateet, nautintojen ja niistä pidättäytymisen ristiriita sekä oman elämän kah-
litsevuus ja emansipaatiotoiveet. (Töyry 2006, 224; ks. myös Siivonen 2006, 237.) Laihuut-
takin käsittelevät ristiriitaiset viestit on sijoitettu erityyppisiin aineistoihin; juttujen teks-
teissä kehotetaan nauttimaan omasta kehosta, mutta muotikuvissa on vain erittäin laihoja 
malleja. 
Kauneus kumpuaa sisältä. Lehtiaineiston teksteissä väitetään kerta toisensa jälkeen 
kauneuden tulevan ihmisen sisältä. Ellen (elokuu 2011, 40) toimittajan aprikointi on tyy-
pillinen esimerkki: huippumallin hämmästyttävän taianomaisen kauneuden salaisuus on, 
että se ”säteilee suoraan hänen sisältään”. Haastatteluissa muodin ja kauneuden esikuvat 
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toistavat, etteivät meikki, vaatteet tai edes vartalo tai kasvot ole ratkaisevia tekijöitä kau-
neudessa. Jos tuntee itsensä kauniiksi, on kaunis. ”Kauneus on asenne, ja tyylin rakentu-
minen lähtee sisältä”, tiivistää Trendi (helmikuu 2010, 83).  
Kokoavasti voi todeta, että ulkonäköön liittyviä aiheita käsitellään aineistooni sisälty-
vissä jutuissa paljolti ulkonäköpaineiden ja laihduttamisen kautta. Jutut kertovat odotuk-
sista, joita naisen mielessä liikkuu. Lukijaa kannustetaan omaksumaan rakastava ja arvos-
tava tai ainakin armollinen suhde omaan kehoonsa. Kauneuden muistutetaan kumpua-
van sisältäpäin. Täten onkin loogista, että itseen kohdistuvien haukkumasanojen ja tur-
han kritiikin epäillään rumentavan naista. 
 
6.2.2 Parisuhde ja sinkkuus 
Naistenlehtien tyypillistä sisältöä ovat jutut kumppanin etsimisestä, parisuhteessa elämi-
sestä sekä muista parisuhdekysymyksistä. Parisuhdepulmien ja seksiongelmien ohella 
ratkotaan eroihin liittyviä kysymyksiä. Myös lehtiaineistoon sisällyttämäni jutut sisältä-
vät niin paljon parisuhde-aiheisia tekstejä, että päätin sijoittaa sinkkuutta, kumppanin 
hakemista, parisuhdetta ja lapsia koskevat temaattiset kokonaisuudet omalle kerrostu-
malleen. Lapsista, lasten saamisesta, kasvatuksesta ja muista sellaisista kysymyksistä 
keskustellaan lehtiaineistossani vain vähän, sillä aineistolähteeni ovat naisten yleisleh-
diksi luokiteltuja lehtiä, eivät perhe- tai vauvaelämään keskittyneitä erikoislehtiä.  
Taulukko 18 tiivistää, millaisista temaattisista kokonaisuuksista koostuu parisuhde ja 
sinkkuus -kerrostuma.  
 






parisuhde: erot, avio- ja avoerot  
parisuhde: salatut rinnakkaissuhteet, pettäminen, epäsopiva 
flirtti  
parisuhde: aika suhteelle vs. aika työlle, opinnoille  
parisuhde: pulmat parisuhteessa  
parisuhde: "se oikea", sielunkumppani  
parisuhde: ihannemiehen etsintä  
parisuhde: kotityöt ja työnjako perheessä 
parisuhde: kumppanin arvostaminen  
parisuhde: kevytsuhteilu  
parisuhde: omana itsenä oleminen suhteessa 
parisuhde: aika ja tila itselle  
parisuhde: miehen kouluttaminen, niksit, "älä muuta 
miestäsi" 
parisuhde: arki parisuhteessa, parisuhteen arki 
parisuhde: erokiistat, huoltajuuskiistat  
parisuhde: parisuhde vai kaverit etusijalle 
parisuhde: yhteen-ero-yhteen, jojo-suhde 
parisuhde: "erilainen" suhde  
parisuhde: treffeille pyytämisen vaikeus  
parisuhde: ikäero kumppanien välillä 
parisuhde: pelit, juonet, juonittelu suhteessa 
parisuhde: työpaikkaromanssit  
parisuhde: ura vai suhde  
parisuhde: eron aiheuttama häpeä  
parisuhde: liiallinen mustasukkaisuus  






lapset: tahaton lapsettomuus  
lapset: vauvan tultua ero  
Sukupuoli sukupuoli: sukupuoliroolit perheessä, parisuhteessa  
Turva turva: perhe, koti turvasatamana  
Sinkkuus 
sinkkuus: sinkun vapaus  
sinkkuus: parempi sinkkuna kuin suhteessa 
sinkkuus: sinkkuna pariskuntien keskellä  
sinkkuus: muiden esittämä arvostelu sinkkuudesta 
sinkkuus: yksin baariin sinkkuna 
sinkkuus: sinkkuelämän kadehtiminen  
Epävarmuus epävarmuus: avioerojen yleisyys 
Huolet huolet: ei parisuhdetta  
Pehmentyneet rakenteet pehmentyneet rakenteet: kumppanin soveliaisuus  
Vaikeudet vaikeudet: bridal blues  
Äiti äiti: äiti auttaa yksin jäävää tytärtään tämän tullessa äidiksi 
 
 
Aineistolähteinäni toimivat lehdet ovat keskenään erilaisia ja tämä koskee myös sitä, 
millaisen näkökulman lehdet ovat valinneet parisuhdejuttuihinsa132. Cosmopolitan kirjoit-
taa kumppanin etsimisestä ja pohtii, onko sitä oikeaa olemassa. Cosmopolitanin lukijan 
oletetaan olevan nainen, ja hänen suhteensa olevan heteroseksuaalinen parisuhde. Muis-
sakin lehdissä heterosuhteilla on normatiivinen asema133, mutta paikoitellen tuodaan 
esille muunkinlaisia suhteita kuin kahden heteron muodostamia parisuhteita. Avoin 
suhde ja polyamorinen suhde saavat osakseen yksittäisiä mainintoja Oliviassa ja Trendissä. 
Lähes yhtä vähälle huomiolle jää ei-heteroseksuaalisuus, mitä voi pitää melko yllättävänä 
havaintona. Ikäeroa (hetero-)kumppaneiden välillä käsitellään enemmän, muun muassa 
viitaten puumailmiöön.  
Treffeille pyytämisen vaikeutta käsitellään erityisesti Cosmopolitanissa, ja ihannemie-
hen etsintä ja se oikea -pohdinnat ovat toistuvasti esillä. Se oikea -luonnehdintoja voidaan 
esittää myös jo löytyneestä kumppanista, mutta paljolti katkelmissa on kyse siitä, onko 
sitä oikeaa olemassa vai ei ja jos on, mistä hänet tunnistaa. Sinkkuna elävien naisten vaa-
timuslistojen pituus on tuttu väite tai olettamus lehtiteksteissä, ja myös treffailun rasitta-
vuus on tunnettua. Miehen etsiminen – täydellisen kumppanin haku – on Cosmopolitanis-
sa esitetty liki systemaattisena toimintana. Kumppania etsitään treffailemalla sopiviksi 
arvioituja ehdokkaita. 
 
Oletko jumiutunut treffailemaan epäkelpoja kultakandidaatteja? Jos rakkausrin-
tamalla ei ole kuulunut mitään uutta kuukausiin, se voi johtua vääristä tavoit-
teistasi. Ota esille vanha kriteerilistasi ja kirjaa toiselle paperille jokaisen vaati-
muksesi täydellinen vastakohta. Joskus nainen tarvitsee jotain ihan muuta kuin 
mitä hän itse kuvittelee. (Cosmopolitan tammikuu 2010, 49.) 
                                                     
132 Töyry (2006, 208) pohtii yleisemminkin sitä, millaisen ikkunan naistenlehdet avaavat johonkin 
tiettyyn ilmiöön, esimerkiksi sukupuolten välisiin suhteisiin; välittääkö tietty lajityyppi tutkijalle 
tietynlaisen käsityksen kyseisestä ilmiöstä? 
133 Siivosen (2006, 240) mukaan naistenlehdille on ominaista olettaa naisen hakevan suhdetta mie-
heen tai olettaa naisella olevan heteronormin mukainen perhe. 
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Huoli siitä, ettei ole parisuhteessa. Huoli siitä, ettei niin sanotusti löydä ketään, on tuttu 
murhe viihteestä, esimerkiksi tv-sarjoista. Trendin jutussa toimittaja Noora Nuotio miettii, 
onko kaikki prinsessa Ruususen, Lumikin tai Tuhkimon syytä: ”Meidät on jo lapsesta asti 
opetettu odottamaan valkealla ratsullaan saapuvaa, pelastavaa prinssiä.” Kun satujen 
aika on ohi, nuori nainen löytää elokuvat ja muut lähteet, jotka toistavat samaa haaveku-
vaa. (Trendi joulukuu 2010, 36.) Trendin (lokakuu 2011, 38) ja Suomen mielenterveysseu-
ran Ihan mieletön -kyselyssä ”selvisi, että naisten pariutumispaineet ovat hurjat”:  
 
62 % parisuhteessa olevista vastaajista pitää parisuhdetta elämänsä tärkeimpänä 
asiana, ja jopa 95 % uskoo olevansa parisuhteessa onnellisempi kuin yksin. Sin-
kuista vain joka viides on täysin tyytyväinen tilanteeseensa, ja jopa 46 % myön-
tää tuntevansa paineita parisuhteen löytämisestä. (Trendi lokakuu 2011, 38.) 
 
Ihannemiehen ja sen oikean etsiminen. Kumppanin etsiminen rinnastuu kenkiin, kun 
vitsaillaan, että täydellinen pari on vaikea löytää (Cosmopolitan kesäkuu 2010, 9; Olivia 
helmikuu 2010, 17). ”Se oikea” on lehtiteksteissä niin ominaisuuksiltaan täydellinen 
kumppani kuin myytinomainen puuttuva puolikas. Oikeita voi olla yksi tai monta, eikä 
oikeaa välttämättä koskaan kohtaa. Trendin (lokakuu 2011, 42) toteuttaman kyselyn mu-
kaan 60 % yksinelävistä ja 59 % ”varatuista” uskoo siihen oikeaan. Kysymys sen oikean 
löytämisestä on vaikea: mistä ja miten miehen löytää, eihän oma vaatimuslista sulje häntä 
sulhasehdokkaiden ulkopuolelle ja voiko lopulta tietää, onko hän sittenkään se oikea? 
Trendin yleisneron, Elina Tanskasen mielestä se oikea on asenne, ei tietty henkilö. 
Kyseessä on muun muassa ”asenne, jonka ansiosta uskaltaa uskoa rakkauteen ja siihen, 
että parisuhde voi olla kestävä ja onnellinen”. (Trendi lokakuu 2011, 42.) 
Omana itsenä parisuhteessa. Kuten on jo tullut esille, naistenlehdet kannustavat luki-
jaansa olemaan oma itsensä, ja tämä sanoma toistuu myös parisuhdekontekstissa. Suh-
teessa on voitava olla sellainen kuin aidosti on. Jutut kertovat muun muassa, että toimi-
vassa parisuhteessa uskaltaa paljastaa omat tunteensa. Vaikka jutuissa annetaan yhtäältä 
neuvoja toisen muuttamiseksi, toisaalta kumppania arvostetaan, eikä häntä yritetä muut-
taa. Itsekin ollaan omana itsenä, mikä korostuu etenkin pitkässä parisuhteessa – tällöin 
kuitenkin kääntyy esiin myös kolikon toinen puoli: ”Liika rentous voi - - tehdä enemmän 
hallaa kuin hyvää.” (Cosmopolitan joulukuu 2010, 57.)  
Parisuhteen arki ja arkinen parisuhde. Olivian jutussa 35-vuotias nainen pohtii, mi-
ten ”kunnioituksen ja kiinnostuksen säilyttäminen on haasteellista”, ja puolisolle saattaa 
puhua rumemmin kuin koskaan ystävälleen. (Olivia tammikuu 2011, 101.) Parisuhteen 
arkistumisen vaaroista kirjoittaa myös toimittaja Hanna Tohtua, joka myöntää, että puoli-
so muuttuu hetkittäin silkaksi kodinhuoltotiimin työpariksi: 
 
Normiviikko elämästäni kuulostaa tältä: käydään töissä, kokataan, ruokitaan 
lapsi, pyykätään, imuroidaan, käydään kaupassa, katsotaan telkkaria, nukutaan. 
Joinain viikkoina poiketaan rutiinista ja tehdään parvekkeella kevätsiivousta tai 
etsitään uutta asuntoa. Meitä on kaksi, jotka pyörittävät tätä viikkobalettia. Se 
toinen on mieheni. Välillä se tuppaa unohtumaan. Siis se, että toinen on myös 
Mies, Paras ystävä, Läheisin ihminen ja Rakkaus, ei vain toinen kodinhuoltotii-
mistä. (Trendi kesäkuu 2010, 37.) 
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Arkistuneessa suhteessa toiseen mieheen ihastuminen voi olla helppoa (Cosmopolitan 
elokuu 2011, 41–42) ja elämä, mukaan lukien seksielämä, saattavat tuntua tylsiltä. ”Täs-
säkö tämä nyt oli” -ajatus voi hiipiä mieleen, kun alkuajan intohimo katoaa (Trendi mar-
raskuu 2010, 51; Trendi helmikuu 2011, 46).  
Ihana arki on lehtiteksteissä iloa, mutta myös seesteisemmästä onnentunteesta kirjoi-
tetaan. Sijoitin perheen ja kodin turvasatamana kuvaavat katkelmat parisuhde-
kerrostumalle aihepiirin runsaan käsittelyn vuoksi, vaikka lehtiteksteissäkin (kuten myös 
haastatteluaineistossa) nämä katkelmat sisältävät mainintoja pysyvyydestä ja turvasta. 
Pysyvyys on parisuhdekontekstissa sitoutumista sekä stabiilia arkea, tuttua ja levollista. 
Perheen suoma vakaus näyttäytyy pikemminkin arvoihin kytkeytyvänä asiana kuin 
konkreettisena seikkana134. Esimerkiksi malli, yrittäjä Niina Kurkinen (36 vuotta) ja näyt-
telijä Demi Moore (48 vuotta) kertovat haastatteluissaan perheen merkityksestä tässä 
valossa, ”henkisenä” asiana:  
 
Yrittäjänainen iloitsee myös perheen tuesta. Kotona odottavat avomies ja 13-
vuotias Paavo-poika. ”Olen onnellinen silloin, kun minulla on rakkautta, terve-
yttä ja oma perhe ympärilläni.” (Elle lokakuu 2010, 122.) 
 
Demin tuorein elokuva, Jonesin perhe, yhdistää draaman ja komedian. - - Elo-
kuva kertoo kulutushysteriasta ja saa pohtimaan, mikä elämässä on todella tär-
keää. - - ”Pystyn samastumaan siihen hyvin, koska mielestäni mikään ei ole lop-
pujen lopuksi yhtä tärkeää kuin perhe. Tässä kaupallistuneessa kulttuurissa 
meidän olisi hyvä muistaa se.” (Elle joulukuu 2010, 63.) 
 
Väestöliiton perhetoimintojen johtaja Heli Vaaranen kertoo miesten kaipaavan hyvää 
parisuhdetta: ”Kun töissä on raskasta, kodin pitäisi olla lepopaikka, ei taistelutanner.” 
(Olivia kesäkuu 2010, 36.) Koti on rauhoittumisen paikka, ja tällaisena hyvin henkilökoh-
tainen tila. 26-vuotias Reeta Vestman ja 24-vuotias Jippu, molemmat laulajia, keskustele-
vat Trendin jutussa: 
 
”Minulla oli pitkään sellainen olo, että koti ei ole mikään paikka, vaan henkinen 
tila, jossa sinut hyväksytään sellaisena kuin olet. Mutta nyt, kun on koti, jossa 
joku odottaa, sinne on ihana mennä.” Jipullekin kodin merkitys on suuri. Hän 
rakastaa sisustaa, rakentaa omaa pesää. Kotinsa ovet hän avaa vain harvoille ja 
valituille. ”Se on niin henkilökohtainen paikka. Keräilen kummallisia esineitä ja 
minulla on siellä kaikenlaisia alttareita. Se on minun temppelini.” Molemmat 
naiset kuvailevat kotiaan sanalla pyhä. (Trendi helmikuu 2010, 28.) 
 
Pulmat parisuhteessa. Parisuhdepulmien ratkominen on osa naistenlehtien sisältöä, ja 
esimerkiksi Cosmopolitan jakaa aktiivisesti neuvoja erilaisiin ongelmatilanteisiin liittyen. 
                                                     
134 Selkeän poikkeuksen muodostaa entisen mallin Saimi Hoyerin (36 vuotta) kertoma, jossa perhe on 
merkki pysähtymisestä: ”Minussa heräsi kaipuu johonkin pysyvään, olin elänyt niin pitkään irtolai-
sena. Aloin kulkea sitä kohti, että jonain päivänä minulla olisi perhe.” (Trendi kesäkuu 2010, 33.) 
Tässä kontekstissa perheen voi lukea olevan todellakin päätepiste. 
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Muun muassa kotityöt ja seksi ovat parisuhteissa ristiriidoille alttiita osa-alueita. Myös 
kysymykset siitä, kuinka jakaa aikaa itselle, työlle, kavereille, harrastuksille, kumppanille 
ja lapsille ovat kimurantteja, kuten esitin työn ja muiden toimien kontekstissa. Parisuh-
deongelmista käsitellyimpien joukkoon lukeutuvat aineistossani lisäksi uskottomuuteen 
liittyvät tilanteet: salatut pidemmät rinnakkaissuhteet, yhden yön mittaiset syrjähypyt ja 
sopimaton flirtti ja muut pettämisenä pidetyt teot.  
Parisuhde on lehtiaineistossa samanlainen kamppailujen kenttä kuin ulkonäkö, työ-
elämä ja naisen elämänvalinnat. Naisella on monia rooleja, mutta jokaiseen niistä kytkey-
tyy jonkinlaista taistelua tai kilvoittelua ainakin itsensä kanssa. Parisuhteessa on – kliseen 
mukaisesti – tehtävä töitä suhteen eteen. Psykologi, parisuhdeterapeutti Kari Kiianmaa-
kin toistaa tämän tutun väittämän, ja hän löytää yhteyden vaivan näkemisen ja lisäänty-
neiden odotusten väliltä: 
 
Ennen ihmiset saivat tyydytystä velvollisuuksien suorittamisesta ja roolinsa 
täyttämisestä. Nykyään haluamme enemmän: vähintään olla onnellisia. Parisuh-
teelta kaipaamme intohimoa, läheisyyttä ja ystävyyttä. Se ei tapahdu itsestään. 
Ole valmis näkemään vähän vaivaa parisuhteesi eteen. (Olivia heinäkuu 2010, 
118.) 
 
Aika suhteelle, aika muille toimille ja itselle. Lehtiaineiston teksteissä oletetaan, että 
parisuhteen osapuolet kaipaavat toistensa seuraa, mutta yhteisen ajan järjestäminen on 
todellakin järjestelykysymys. Aika täytyy jakaa esimerkiksi työn, opintojen ja harrastus-
ten kesken. Lisäksi ristiriitoja voi aiheuttaa kysymys siitä, asettuuko parisuhde kaveruus-
suhteiden edelle. Myös itselle tulisi löytää aikaa. Tekstikatkelmat kertovat, kuinka ”pilvi-
linnat romahtivat”, kun tuore puoliso alkoikin viettää aikaa työpaikallaan enemmän ja 
enemmän (Cosmopolitan syyskuu 2010, 57). Maailmalla matkaavat tähdet kertovat, mi-
ten vaikea yhteistä aikaa on järjestää. Joskus työlle antautuminen on valinta, ja äärimmäi-
simmät esimerkit löytyvät muun muassa huippu-urheilijan elämästä, johon ”ei pahem-
min mahdu vapaita viikonloppuja, sitovia parisuhteita, baarielämää, omistusasuntoa tai 
perhettä”. (Elle joulukuu 2010, 67.)  
Kolumnisti Tero Kartastenpää kuvaa tiiviisti nuoren aikuisen naisen ajankäyttöä ja 
kirjoittaa nyt ymmärtävänsä, miksi ”viehättävä tyttö päätti aikoinaan ihmissuhteen” 
hänen kanssaan: ”Mukava suhde ei olisi sopinut tytön täyteen buukattuihin aikataului-
hin. Missä välissä sitä ehtii pitää yhteyttä, jos aamupäivällä on seminaari, iltapäivällä 
tanssitreenit ja illalla yhdistyksen vuosikokous?” (Trendi helmikuu 2010, 24.) Cosmopoli-
tanin artikkelissa 29-vuotias nainen kuvaa kumppaninsa tunteita mustasukkaisiksi: 
 
Minulla on monia harrastuksia. Nautin urheilusta - - . Puolisoni on vaikea ym-
märtää tätä. Hän on mustasukkainen ajasta, jonka käytän harrastuksiin. Välitän 
kuulemma enemmän harrastuksistani kuin hänestä. (Cosmopolitan maaliskuu 
2011, 50.) 
 
Psykologi Lotta Heiskanen neuvoo naista ymmärtämään myös puolisoa. Heiskasen mu-
kaan kahden ihmisen tarpeet pitää sovittaa parisuhteessa yhteen, mutta kummankaan ei 
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tarvitse jättää harrastuksiaan tai ystäviään suhteen takia. (Cosmopolitan maaliskuu 2011, 
50.) Oman tilan puolustaminen parisuhteessa on neuvottelukysymys sekin. Cosmopolita-
nin (heinäkuu 2011, 49) mukaan ”oman ajan ja tilan ottaminen kuuluu terveeseen pa-
risuhteeseen”. Lehtitekstien kokonaisuudesta välittyy selkeä kuva yhteisen ajan puuttees-
ta, mutta pariskunnat viettävät aikaa erillään myös vapaasta tahdostaan.  
Kotityöt ja työnjako perheessä. Parisuhteen arkea ovat kotityöt. Usein teksteissä on 
kysymys siitä, ettei pariskunta pääse sopuun työnjaosta perheen sisällä. Kotityökiistoihin 
löytyy lehtiteksteissä sopu keskustelemalla ja erilaisin käytännön järjestelyin. Poliitikko 
Janina Anderssonin perheessä sytytetään merkkivalo, joka kertoo, että pyykkikoneessa 
on märkiä vaatteita. ”Aronin syntymän jälkeen kävimme läpi kaikki arjen työt ja sovim-
me, miten ne hoidetaan. Jankuttamiseni loppui siihen”, Anderssonia lainataan. (Olivia 
syyskuu 2010, 38.)  
Trendi opastaa lukijoitaan toimimaan työssä ja parisuhteessa samoin metodein: ”Ra-
kentavinta on kirjoittaa oma työmäärä ylös ja ehdottaa uutta työnjakoa. - - Voit kokeilla 
myös ylimääräisten töiden hylkäämistä.” (Trendi lokakuu 2010, 40.) Cosmopolitan lainaa 
tietoja Tilastokeskukselta, ja muistuttaa lukijoita siitä, että ”naiset hoitavat kotia yhä yli 
tunnin miehiä enemmän. Joka päivä.”  Naisten päivittäin kotitöihin käyttämä aika on 
vähentynyt 1970-luvun lopusta vartin verran. (Cosmopolitan joulukuu 2011, 73.) Mum-
mojen mielipiteinä pidetään ajatusta siitä, ettei mies saisi tai osaisi osallistua kotitöihin ja 
että lämpimän ruuan tulisi odottaa miestä kotona, kun hän palaa töistä (Olivia kesäkuu 
2011, 15; Trendi marraskuu 2010, 53; Olivia elokuu 2010, 107). 
Jokinen (2005) esittää, että sukupuolitapaisuuden tunnistavat lähes kaikki. Saman 
kulttuurin jäseninä tiedämme, mikä on mies- ja mikä naistapaista. Kotitöiden jakamisessa 
sukupuolitapaisuus tarkoittaa, että ”tiedämme”, mitkä työt ovat naisten tai miesten töitä. 
Pyykinpesu on erityisesti naiselle kuuluvaa, ja mies tekee spesiaaliruokaa viikonloppui-
sin. Samaan aikaan tasa-arvosta puhutaan yleisesti esimerkiksi mediakeskusteluissa. 
Koska kotitöitä jaetaan perheessä, joka ei voi välttyä kuulemasta tasa-arvokeskustelua., 
on soveliasta lausua esimerkiksi tutkimushaastattelutilanteessa, että kotityöt on (hetero-
)perheessä jaettu; mieluiten tasan, mutta ainakin jotenkin. (Jokinen 2005, 31, 47–52, 56–
58.) Sama pätee lehtijuttuihin ja haastatteluihin niiden takana. 
Kotitöiden jakamisesta puhuminen ja tasa-arvoisuuden arvioiminen ovat tavanomai-
sia pohdintoja. Kotitöitä todella tehtäessä arvioinnit unohtuvat ja sukupuolitapainen jako 
säilyy, vaikka asiaa puidaan ääneen ja analyyttisesti. Tietoisuudesta huolimatta ”pyykin 
kantelua ja sukkien siirtämistä” toistetaan tuttuun tapaan. Kodin hoitamiseen liittyvä 
koordinointikyky kuuluu naissukupuoleen, ja lapsiperheen kiireessä nainen on se, joka 
ehtii. On luontevaa ja helppoa, että nainen hoitaa kotia, ja myös nainen itse kokee olonsa 
tilanteessa ”kotoisaksi”. (Jokinen 2005, 58–59.) 
Kotiäitiyttä käsittelevässä Olivian (syyskuu 2010) jutussa, jota kävin läpi aikuisen toi-
mien ja tehtävien näkökulmasta, mietitään lasten kotihoidon vaikutuksia perheen sisäi-
seen työnjakoon. Juttua varten haastatellun professori Anneli Anttosen mielipide on 
selkeä: ”Se joka paistaa pullaa kotona kotiäitiaikana, paistaa sitä varmasti myöhemmin-
kin.” Yrittäjä, kotiäiti Petra Autinen (32 vuotta) ajattelee hieman eri tavalla. Hän kertoo 
jutussa tekevänsä valtaosan kotitöistä, mutta myös hänen kodin ulkopuolella työssäkäy-
vä miehensä tekee joitakin kotitöitä. Tilanne ei haittaa häntä: ”Tykkään ruuanlaitosta, 
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inhoan eineksiä ja nautin siitä, että saan nähdä lasteni kasvavan.” (Olivia syyskuu 2010, 
43.)  
Lehtiaineistosta kuuluu myös vastakkaisia ääniä, jotka eivät kerro sujuvuudesta. Oli-
vian (joulukuu 2010, 46) artikkelissa, jossa selvitetään onnellisuuden olemusta, kolme-
kymppisten naisten tyytymättömyydelle löydetään eräs syy vastuunjaosta: nainen kantaa 
miestä enemmän vastuuta perheestä, kodista ja parisuhteesta. Missi Viivi Pumpanen (21 
vuotta) sanoo suoraan, mitä tarkoittaa se, että nainen tekee sekä töitä että kotitöitä. ”Niin, 
ja kaiken lisäksi minä olen kotonakin emäntä. Siivoan ja teen ruuat. Sitten Petsku [avo-
puoliso, EL] saattaa välillä maata sohvalla ja valittaa, että se on väsynyt. Hah!” (Trendi 
heinäkuu 2010, 29.) 33-vuotias Mia-Mari Ikonen pohtii avioeronsa taustoja:  
 
Sami alkoi olla lasten syntymän jälkeen paljon poissa. Ensin hän ajoi rekkaa 
Suomessa, sitten ulkomaillakin. Hän oli kotona vain lauantaisin, joten olin käy-
tännössä yksinhuoltaja. Kotiin tullessaan Sami valitti rankkaa viikkoa eikä muis-
tanut, että myös minä kävin töissä sen lisäksi, että hoidin lapset ja kodin. Osasin 
olla aika hapan, kun Sami tuli kotiin. (Olivia tammikuu 2011, 98.) 
 
Kirjailija, opettaja Essi Tammimaa muistelee kirjoittamassaan artikkelissa, kuinka häneltä 
kyseltiin työpaikkaa hakiessa, onko hänellä lapsia. Tammimaa haki kriitikon paikkaa, ja 
”kysymyksen perustelu oli se, että arvosteltavat esitykset ovat iltaisin, jolloin lapsia ei saa 
hoitoon”. (Olivia lokakuu 2011, 143.) 
 
Sama toistui työhaastattelusta ja neuvottelusta toiseen: Oletko naimisissa? Mitkä 
ovat perhesuunnitelmasi? Eihän tiukka deadline aiheuta ongelmia kotona? Ke-
nellekään ei tullut mieleen, että ehkä näiden kuvitteellisten lasten isä istuisi heitä 
hoitamassa, jos minä tekisin töitä. (Olivia lokakuu 2011, 143.) 
 
Tahaton lapsettomuus. Parisuhdetta rasittavien vaikeuksien joukkoon sisältyy myös 
tahaton lapsettomuus. Aihe tuli esille haastatteluaineistossa, ja sitä käsitellään hieman 
lehtiaineistossakin. Hoitoja luonnehditaan lehtiteksteissä uuvuttaviksi (Trendi heinäkuu 
2011, 43) ja raskaiksi – pettymyksien ohella hormonihoidot kuormittavat mieltä ja kehoa, 
eivätkä kaikki hoidot ole kivuttomiakaan (Olivia toukokuu 2011, 145). Aineistoon sisältyy 
muun muassa Maailma mustavalkoinen -sarjakuvablogia pitäneestä Eerikasta (35 vuotta) 
tehty minä-muotoinen henkilöjuttu. Teksti kertoo Eerikan ja hänen miehensä ajatuksista 
ja tunteista hedelmöityshoitojen ja keskenmenojen sävyttämässä elämässä. Juttu avaa 
näkymän maailmaan, jossa tahattomasti lapseton nainen elää: esiin nousee surun ja vä-
symyksen ohella vertailu muihin ja vaikeus hyväksyä tilannetta. (Olivia syyskuu 2010, 
144–147.)  
Erot: seurustelusuhteiden päättymiset, avo- ja avioerot. Parisuhdetta käsittelevistä 
katkelmista lukuisat käsittelevät eroja: avioeroja, avoeroja, lyhyempien suhteiden bänkse-
jä ja omien vanhempien eroamista. Lehtiaineistoa kokonaisuutena tarkasteltaessa erot 
vaikuttavatkin hyvin yleisiltä, ja sanomaa tukee esimerkiksi Olivian (Tilastokeskuksen 
tietojen pohjalta) esittämä kaavio avioerojen yleistymisestä 1960-luvuta 2000-luvulle 
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siirryttäessä: vuonna 1969 erosi alle 5900 avioparia, mutta vuonna 2009 avioeroja oli jo yli 
13520. (Olivia kesäkuu 2011, 42.)  
”Sydänsuruilta ei välty kukaan”, lausuu Cosmopolitanin (toukokuu 2010, 14) kuvateks-
ti jutussa, jossa lukijat ”tilittävät ikimuistoisimmista erokokemuksistaan”. Pitkän suhteen 
tai avioliiton katkeaminen on naisille lehtiteksteissä paitsi irtioton mahdollisuus, myös 
pelottava asia, ja taloudelliset huolet näyttelevät tässä kohden suurta roolia. Selviytymis-
tarinan tai kasvu- eli kehitystarinan piirteisiin kuuluu vaikeuksien kautta voittoon etene-
vä kaari tai ainakin käy niin, että huolet osoittautuvat turhiksi tai liioitelluiksi. Nainen 
selviytyy erosta, ja juttu seuraa naisen elämän eheytymistä ja muuttumista jopa entistä 
elämää auvoisammaksi. 
Olivian eräässä artikkelissa kirjoitetaan avioerosukupolvesta: ”1970-luvulla avioerojen 
määrä kaksinkertaistui”. Jutun mukaan ”1970–80-luvuilla ajateltiin, että lapset sopeutu-
vat mihin vain” ja eroperheiden lapsia ei yritettykään auttaa, sillä avuntarvetta ei tunnis-
tettu. 38 % Olivian lukijoista on perheestä, jonka vanhemmat ovat eronneet. Lukijoiden 
oletetaan olevan kolmekymppisiä, ja ingressi kysyy: ”Mietipä kuinka monen kaverisi 
vanhemmat ovat eronneet. - - Miten omiin ihmissuhteisiimme vaikuttaa se, että sukupol-
vemme on kasvanut eroperheissä?” Vastaus on melko moninainen. Selkein seuraus on, 
että avioerosukupolven edustajia vaivaa luottamuspula. Muutoin jutussa esitetyt näke-
mykset hajautuvat. Yhtäältä lukijat saattavat sinnitellä huonossa suhteessa, sillä he kärsi-
vät hylätyksi tulemisen pelosta, mutta toisaalta vanhempien avioero voi olla jutun sanoja 
mukaillen myönteinen perintö. ”Opin, ettei huonossa liitossa tarvitse olla.” 56 % Olivian 
kyselyyn vastanneista kokee, ”ettei vanhempien ero ole vaikuttanut omiin parisuhtei-
siin”. (Olivia kesäkuu 2011, 43.) 
Eron aiheuttama häpeä. Yleisyydestä huolimatta avioero voi olla häpeällinen asia, 
kuten ”kolme nuorena eronnutta” kertovat Trendissä (syyskuu 2011, 44–48). Avioero on 
stressaava kokemus, ja siihen liittyy monenlaisia tunteita, kuten nöyryytystä ja voimat-
tomuutta sekä surua ja vihaa (Schaie & Willis 1996, 203–204). Avioerosta voi seurata 
myös suuri pettymyksen tunne. 25-vuotias Ronjaksi nimetty nainen kertoo Cosmopoli-
tanissa nelivuotisen avioliiton päättymisestä. Erolle oli monta syytä: jatkuva tunnemyrs-
ky, liika työnteko eli vähäinen yhteinen aika ja lopulta myös valehtelu ja uskottomuus.  
 
Nainen pohtii olleensa ehkä liiankin omistautunut suhteelle. - - Vaikka vaimo oli 
selvillä miehensä naisseikkailuista, lähteminen oli vaikeaa, sillä hän oli taloudel-
lisesti riippuvainen tästä. Kaius maksoi vuokran, laskut ja ostokset. ”Luulen, että 
liitto olisi loppunut jo aikaisemmin, jos olisin ollut itsenäisempi ja sosiaalisem-
pi.” - - Irti päästäminen tuntui Ronjasta kauhealta, kun hän oli taistellut parisuh-
teen puolesta niin kauan.  Epäonnistumisen tunne oli valtava. (Cosmopolitan 
syyskuu 2010, 57.) 
 
Ronjan tarinassa tiivistyy monta erilaista asiaa yhdeksi suureksi vaikeudeksi: taloudelli-
nen ja henkinen riippuvuus kumppanista, halu ”onnistua” avioliitossa eli pitää liitto 
koossa sekä kokemus siitä, että suhteen eteen on nähty paljon vaivaa ja kaiken tämän 
heittäminen hukkaan – ero – olisi väärä ratkaisu.  Toisessa vaakakupissa ovat poissaoleva 
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mies, pettäminen ja riitely. Sidokset kumppaniin ovat vaikeita katkaista, kertoo 35-
vuotias koru- ja esinemuotoilija, kultaseppämestari Elina Makkonen. 
 
Vuoden 2009 alussa Elina erosi pitkäaikaisesta kihlatustaan. Hän oli työskennel-
lyt yhdessä koulussa tapaamansa kultaseppäpuolison kanssa. Nyt Elina joutui 
jättämään sekä yhteisen kodin että yhteisen työhuoneen. Vatsassa pyöri perhosia 
ja päässä kysymyksiä: Miten selviän taloudellisesti? Kaikkoavatko asiakkaat? 
Miten minun käy? ”Koko elämän keikauttaminen ylösalaisin tuntui hurjalta. 
Luovuin kaikesta tutusta ja turvallisesta. Otin uuteen elämään mukaan vain 
Pulmun [koiran, EL] ja omat tavarani, sanoo Elina - - . Yksin selviäminen pelotti. 
Kuluja kertyisi aiempaa enemmän, kun kukaan ei jakaisi vuokraa tai ruokakus-
tannuksia. (Olivia marraskuu 2010, 51.) 
 
Erojen yleisyys. Eroihin suhtaudutaan joskus mutkattomammin, kenties jopa hieman 
kylmällä tavalla. Tähtien henkilöjutuissa kumppanit vaihtuvat toisinaan tiuhaan, ja osana 
henkilön esittelyä luetellaan, keiden kanssa nainen on seurustellut, asunut tai avioitunut 
ja eronnut ennen haastatteluhetkeä: ”Hollywoodissa suhteet syttyvät ja sammuvat - - 
tiuhaan”. (Cosmopolitan helmikuu 2011, 23.) 
Erojen toistuvuus on lehtiteksteissä osittain vakavampien suhteiden katkonaisuutta, 
osittain kevytsuhteilua eli lyhytkestoisiksi aiottujenkin suhteiden pirstaleisuutta. Kuten 
Janttu Rosvall kirjoittaa kolumnissaan, ”ennen muinoin ei ollut tavatonta, että ensimmäi-
nen petikaveri oli myös viimeinen”. Nykyisin tilanne on täysin toinen: kumppaneita voi 
olla useita. (Cosmopolitan kesäkuu 2010, 60.) Trendin jutussa kaksi 70-vuotiasta naista 
antaa parisuhdeneuvoja ”ylianalyyttisille suhdeneurootikoille”. Juttuun johdattava teksti 
pohtii erojen nopeaa tahtia: 
 
Alkuhuuman loppu, riidat kotitöistä ja sitoutumisvaikeudet ovat yhä useamman 
parisuhteen kompastuskiviä. Nuorten aikuisten suhteet ovat tiukan uskollisia 
mutta entistä lyhyempiä – mitään täydellisyyttä vähempää ei siedetä, tai suhde 
on ohi. Ilmiölle on nimikin, tutkimusprofessori Osmo Kontulan lanseeraama pe-
räkkäinen monogamia. Mutta ehkä me ylianalyyttiset suhdeneurootikot tarvit-
sisimme diagnoosien – joita kyllä rakastamme ja joita osaamme keksiä loputto-
miin – sijaan suoria sanoja alan todellisilta asiantuntijoilta.  (Trendi marraskuu 
2010, 51.) 
 
Juttu etenee Laila Parviaisen ja Anna-Liisa Leppäkiven vuoropuheluna. Naiset kommen-
toivat nuoremmiltaan poimittuja sitaatteja. 29-vuotias Johanna kysyy Parviaiselta ja Lep-
päkiveltä: ”Minulla on ollut jo useita pitkiä parisuhteita, ja nykyinen suhteeni on kestänyt 
reilut kaksi vuotta. - - en voi olla miettimättä, olisiko jossain joku vielä vähän parempi. 
Mistä tiedän, kuka on se oikea?” Naiset vastaavat epävarmuutta kritisoiden ja muistutta-
en siitä, kuinka tuntemukset kertovat kyllä asian laidan. He peräänkuuluttavat sitoutu-
mista. Laila Parviaisen mielestä ”täydellistä ihmistä ja suhdetta ei ole olemassa”. Hänen 
mukaansa täydellisyyttä kuitenkin etsitään, ja kun kaikki on nopeampaa, on myös elämä 
levottomampaa. ”Sitten hypitään suhteesta toiseen”, häntä siteerataan. (Trendi marras-
kuu 2010, 52.)  
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Eroihin liittyvät kiistat. Erokiistat ja huoltajuustaistelut lienevät tuttuja kaikille nais-
tenlehtien lukijoille. Ellei itse ole ollut tällaisissa riidoissa osallisena, on ainakin ollut 
kuuntelijana ystävälleen tai muuten mukana uusperheiden pulmissa. Esimerkiksi Elle 
(joulukuu 2010, 142) nostaa esiin juhlapyhät ja kummisuhteeet, jotka saattavat ”aiheuttaa 
päänvaivaa”. 
 
Suomessa eroaa joka vuosi noin 13 000 ihmistä. Avioero sisältää surua, häpeää, 
tuskaa, pettymystä ja vihaa, rikkoo sosiaalisen piirin ja muistuttaa siitä, ettei mi-
kään ole ikuista. Silti yksi avioeron ainoista rituaaleista näyttävät olevan huolta-
juusoikeudenkäynnit. Niitä työkseen seuraavat ovat havainneet, että kiistelyn 
pontimena ovat usein suhteessa koetut pettymykset. (Olivia toukokuu 2010, 
146.) 
 
Ero koskettaa myös eronneiden ystäviä. Ellen toimittaja Hanna Johnson kirjoittaa ystävä-
pariskunnan erosta: 
 
Katson haikeana, kun ystäväni pakkaa astioitaan keltaisiin muuttolaatikoihin. - - 
On vaikea uskoa, että juuri Noora ja Teemu ovat eronneet. He olivat minulle ja 
miehelleni se pariskunta, jonka kanssa teimme kaikenlaista yhdessä. - - Eroami-
sesta on tullut lähipiirissäni suosittua. Pelkästään kuluneen vuoden aikana kol-
me tuttavapariskuntaamme on päätynyt eri teille. Ja jokainen kerta vihlaisee ai-
na syvemmältä. - - en voi olla tuntematta vihaa ystävääni kohtaan. Miksi hän pi-
lasi kaiken? Tästä lähtien kaikki on paljon aiempaa vaikeampaa. (Elle toukokuu 
2010, 155.) 
 
Johnson viittaa jutussa omaan parisuhteeseensa ja kirjoittaa: ”Läheisten ihmisten ero 
tuntuu pahalta myös siksi, että se laittaa miettimään oman parisuhteen kestämistä.” Hän 
toteaa, että ystävien erot ovat aiheuttaneet hänelle omassa perheessä ”lukemattomia 
riitoja”. Johnson kysyy psykologi Kari Kiianmaalta, miksi erot vaikuttavat omaan pa-
risuhteeseen näin kielteisesti. Kiianmaan mukaan pariskunnat peilaavat eroavien koke-
muksiaan omiin elämiinsä ja suhteeseensa. ”Voimakkaat tunteet saattavat herätä, koska 
pelkäämme saman käyvän myös meille itsellemme”, Kiianmaata siteerataan. (Elle touko-
kuu 2010, 155–156.)  
Parisuhteiden muuttuminen työsuhteiden tapaan ”väliaikaisiksi” on Baumanin (2001) 
mukaan itsensä toteuttava profetia. Hän väittää, että puhe pitkien ihmissuhteiden harvi-
naistumisesta saa aikaan eroamisia vähäisin perustein. Jos ihmissuhteetkin ovat kulutus-
tavaroita, joita käytetään ja kulutetaan kuten muitakin tuotteita, myös niiden arvioiminen 
tapahtuu samoin kriteerein. Kokeiluajat ovat mahdollisia kauppojen myymissä tuotteis-
sa, joten myös ihmissuhteissa voidaan solmia avokauppoja. Uutuudenviehätys katoaa 
usein nopeasti tavaratuotteista ja sama uhka on myös ihmissuhteissa. Uusi, parempi ja 
kehittyneempi versio voi korvata vanhan, joten sitä ei juurikaan kannata pitää yllä tai 
huoltaa. Tilannetta kuvastavana ilmiönä Bauman näkee sen, etteivät perhealbumeissa 
enää kellastu valokuvat. Tilalle on tullut uusien videoiden tallentaminen vanhojen tie-
dostojen päälle. Perhe ja suku ovat ajallisena kaarena lyhentyneet. Aiemmin perhealbumi 
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todisti suvun jatkumisesta, tietynlaisesta kuolemattomuudesta. Nyt yhteen ihmiselämään 
mahtuu useita perheitä. (Bauman 2001, 157–158, 244–246.) 
Sinkkuus: muiden esittämä arvostelu. Alaluvun lopuksi käsittelen vielä sinkkuutta. 
Sinkkuna eläminen näyttäytyy lehtiaineistossa pääasiallisesti kahdella tapaa: kadehditta-
vana vapautena ja parisuhdenormin puristuksessa olemisena. Sinkku kohtaa arvostelua 
ja kyselyitä. Perusteluita sinkkuudelle on oltava valmis esittämään. Muitakin tiedusteluja 
ja paineita on: Oliviassa muistutetaan, että työnantaja ”voi odottaa sinkulta enemmän”. 
Perheelliselle on sallittua lähteä ajoissa töistä, sillä hänen on noudettava lapsi hoidosta. 
(Olivia heinäkuu 2010, 33.) Lehtitekstit olettavat, ettei sinkulla ole lapsia, ja yleistä onkin 
viitata sinkulla yksinelävään, lapsettomaan naiseen. Sinkku, jolla on lapsi, on teksteissä 
usein yksinhuoltaja tai eronnut. 
Olivian haastattelema tutkija Arja Mäkinen väittää, että ”Suomessa on tabu sanoa, että 
on onnellisempi yksin kuin parisuhteessa.” Hänen mukaansa naiset kohtaavat kipakkaa-
kin kritiikkiä. Sinkku kantaa monenlaisia leimoja, joista monet liittyvät seksuaalisuuteen. 
Sinkkuna elävän ajatellaan olevan ”kykenemätön seksisuhteeseen, yltiöseksuaalinen 
bilettäjä, varattujen miesten varastaja tai lesbo”, Mäkinen toteaa. (Olivia huhtikuu 2010, 
134.) Vaikkei sinkun pelkäisikään varastavan varattuja miehiä, on sinkku pariskuntien 
kokoontuessa yhteen erityisessä asemassa, ja hänen statuksensa kiinnittää huomiota. 
Myös sukujuhlat voivat olla vaikeita tilanteita. 
  
Kolme neljästä sinkusta uskoisi olevansa onnellisempi parisuhteessa kuin yksin. 
Eniten paineita aiheuttavat yksinäisyys ja seurustelevat ystävät. ”Tuntuu, että 
sinkkuutta pidetään edelleen epäonnistumisena tai epänormaaliutena”, yksi 
[Trendin suuren suhdekyselyn, EL] vastaajista kirjoittaa. Yllättävää on, miten 
moni vastaaja sanoo perheen ja suvun painostavan seurustelemaan. Piikikkäät, 
vitsikkääksi tarkoitetut kommentit ovat tuttuja. ”Olen kuullut jo 16-vuotiaana, 
että kyllähän tuon ikäisellä tytöllä pitäisi poikaystävä olla”, eräs vastaaja kirjoit-
taa. (Trendi lokakuu 2011, 40.) 
 
Pariskuntien keskellä eläminen ja oleminen on joskus hyvin konkreettista – esimerkiksi 
juhlissa – mutta myös ajatusten tasolla sinkku voi kokea olevansa erilainen kuin kihlau-
tuvat ja häitään viettävät työkaverit ja ystävät. 52-vuotias, pitkään sinkkuna elänyt Anne 
Laaksonen muistelee Trendin haastattelussa, että hän koki putoavansa kaveriporukas-
taan, kun ystävät alkoivat perustaa perheitä. Erilaiset elämäntilanteet korostivat eroavai-
suuksia, ja tilanne on osittain edelleen sama: ”Joskus on yhä rasittavaa olla pariskuntabi-
leissä aina se, joka on yksin”. (Trendi joulukuu 2010, 37.) Sinkkuus rikkoo normia: on 
yleistä, tavallista, odotettua ja jopa velvoittavaa muodostaa perhe, nimenomaan lapsiper-
he.  
Sinkun vapaus. Positiivisessa, mutta pohdiskelevassakin valossa sinkkuus näyttäy-
tyy eritoten Trendin (joulukuu 2010, 36–39) jutussa Hyvässä seurassa, joka esittelee kolme 
yksinelävää naista. Jutussa sinkkuus on tilanne, johon naiset ovat tyytyväisiä. Sinkkuutta 
ei esitetä jutussa aktiivisena valintana tai tietoisena, pitkään harkittuna ratkaisuna. Elä-
mäntilanne on pikemminkin muotoutunut itsestään tietynlaiseksi, ja haastatellut naiset 
puntaroivat jutussa yksinelämistään osana elämänsä polkua: kun ”nuoruuden ilottelut” 
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jäivät kokematta, on kenties kaivannut ”vanhempana omaa tilaa ja vapautta”. Hyvässä 
seurassa -jutussa sinkut ovat keskittyneet työhön ja harrastuksiin, ja mahdolliselle kump-
panille on kertynyt useita kriteereitä. Miehen tulisi nauttia samanlaisesta elämäntavasta 
kuin pitkään sinkkuna eläneen naisen, jotta suhde voisi olla antoisa. (Trendi joulukuu 
2010, 37–38.) Sinkkuna on vapaa elämään ”omilla ehdoilla”. 
 
Kenneli sängyn alla ja tiskivuori keittiössä? Entäs sitten! Yksin asumisen mahta-
vuus on juuri siinä, että voit täyttää jääkaapin pitsalla ja maata sohvalla vaikka 
koko viikonlopun katsomassa tyttöhömppää, ilman marinoita. (Cosmopolitan 
heinäkuu 2010, 39.) 
 
Voin maleksia kaupungilla tuntikausia ja istua kahville juuri silloin, kun tekee 
mieli. - - Vapaapäivät yöpaidassa hajamielisesti vanhoja lehtiä selaten, lempimu-
siikkia kuunnellen ja haaveillen ovat parasta nollausta. (Trendi joulukuu 2010, 
39.) 
 
Lehtijuttujen mukaan sinkkuna voi muun muassa lähteä ulkomaille töihin kysymättä 
keneltäkään, tulla ja mennä muutenkin miten tahtoo sekä ostaa, mitä haluaa – esimerkik-
si kenkiä vaikka kolme paria kerralla. Sinkku voi katsoa mieluisia tv-sarjoja sekä järjestää 
kotinsa ja kaappiensa sisällöt, kuten tahtoo. (Trendi joulukuu 2010, 39; Trendi lokakuu 
2011, 44; Cosmopolitan toukokuu 2011, 27).  
Sinkkuna elämistä käsitellään selkeästi vähemmän kuin parisuhdekysymyksiä. Lisäk-
si on huomattava, että vaikka sinkun vapautta ihastellaankin, käsitellään sinkkuutta 
usein siten, että näkökulmana on kumppanin löytäminen. Juttuaiheita ovat esimerkiksi 
sinkun vaatimuslistojen (uudelleen)tarkastelu, ihannemiehen etsintä ja sielunkumppanin 
hakeminen. Parisuhteeseen ja perheeseen liittyviä ongelmia puidaan lehtiaineistossa 
runsaasti. Uskottomuus ja muut parisuhteen kriisit sekä erotilanteet saavat aineistossa 
huomiota osakseen. Myös perheen sisäinen työnjako, erilaiset kiistatilanteet ja suhteen 
”latistuminen” puhututtavat lehtiteksteissä. Sukupuolirooleja ja -stereotypioita käsitel-
lään hyvinkin maltillisesti, ja esimerkiksi Cosmopolitan piirtää vahvaa rajaa miesten ja 
naisten välille. Kaksi sukupuolta esitetään toisistaan monin tavoin eriävinä, ja naislukijal-
le annetaan vinkkejä miehen ymmärtämiseen sekä oman viestinnän ja muun käyttäyty-
misen kehittämiseen parisuhteessa.   
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7 Aikuisuuden kuvakulmat 
ja luonteen kuluminen 
Tämä luku vastaa kahteen viimeiseen tutkimuskysymykseen. Aivan aluksi vedän yhteen 
niitä havaintoja, joita olen osittain jo edellä esittänyt. Vertailen aineistoja ja vastaan ky-
symykseen, mitä samaa ja mitä erilaista aineistot kertovat 25–35-vuotiaiden suomalais-
naisten elämästä, kun tarkastelunäkökulmana on aikuisuus elämänvaiheena. Tämän 
jälkeen vastaan viimeiseen tutkimuskysymykseen, kun tarkastelen, millaisia ristiriitoja 
nuoret aikuiset naiset kohtaavat ja miten nämä tilanteet kuluttavat luonnetta, sisäisesti 
arvossa pidettyä hyvää. Lehti- ja haastatteluaineistoissa tasapainoillaan lukuisten vastin-
parien välillä. Aineistojen naiset ovat vastuullisia nuoria aikuisia, jotka osoittavat valmi-
utta sitoutumiseen ainakin joskus tulevaisuudessa ja he pyrkivät tekemään hyviä valinto-
ja, olivatpa kyseessä hankalat eettiset kysymykset tai valinnat omasta elämänkulusta. 
Työtä tarvitaan, jotta voi hankkia normiaikuisen symbolisia merkkejä, mutta työ sitoo 
tiettyyn paikkaan ja tiettyyn arkirytmiin. Kumppanin ja perheen kohdalla toisessa vaa-
kakupissa ovat muun muassa turva ja pysyvyys, toisessa sinkun pitkät vaatimuslistat 
kumppanille ja pohdinta yksineläjän vapaudesta. Valintojen avoimuutta ja ei-vakaata 
minuutta pidetään nuoruusajan ominaispiirteinä, mutta nuoruus ja nuorekkuus ovat 
arvostettavia ominaisuuksia myös ”kronologisen nuoruuden” jälkeen. Mainittujen omi-
naisuuksien arvostamisen voi ajatella liittyvän nuoruuden ihannointiin. Aineistojen va-
lossa tämä yksinkertainen selitysmalli ei ole täysin toimiva. Ihastelun asemesta yksilö voi 
kohdata pikemminkin arvostelua, jos hän kertoo näkevänsä tulevaisuutensa avoimena, 
peruu tekemiään valintoja tai sanoo elävänsä yhä etsintävaihetta.  
 
 
7.1 AINEISTOJEN VÄLITTÄMIEN KUVIEN VERTAILUA 
 
Olen sekä koostanut että analysoinut aineistoja käytännössä katsoen koko ajan rinnatus-
ten. Kuten edellä kuvasin, jo haastatteluaineistoa kootessani olin perehtynyt lehtiaineis-
toon ja lehtiaineistoa muodostaessani olin tehnyt kaksi yksilöhaastattelua. Varsinaisissa 
aineistojen analyysivaiheissa huomasin toistuvasti peilaavani aineistoja toisiinsa. Vaikka 
haastattelu- ja lehtiaineistojen tarkastelu olivat sinällään erillisiä työvaiheita, ei näitä 
vaiheita voi tulkintojen tasolla erottaa toisistaan. On selvää, että esimerkiksi jokin yksit-
täinen sanavalinta lehtitekstissä muistutti minua haastattelupuheen lausumasta, ja tul-
kinnat kietoutuivat toisiinsa koko tutkimusprosessin ajan.  
Sekä lehtiteksteissä että haastatteluaineistossa suomalaisen nuoren aikuisen naisen 
elämänsisällöt ovat sinällään samoja (perhe, työ, opiskelu, vapaa-aika ja ystävyyssuh-
teet), mutta tarkempi tarkastelu nostaa esiin eroja. Lehtiteksteissä esimerkiksi shoppailul-
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la on keskeinen sijansa, mutta haastatteluaineistossa ostoksilla käyminen mainittiin vain 
ohimennen naisiin liittyvänä stereotypiana. Naistenlehdille on ominaista esitellä menes-
tyneitä henkilöitä ja tähtien haastatteluissa pilkahtelee esiin luksuselämä. Haastattelema-
ni naiset puhuivat taas toistuvasti taloudellisesta niukkuudesta ja kohtuuttoman kulut-
tamisen vastustamisesta. Naisen monet roolit, suorittamisen paineet ja uupumisen ko-
kemukset ovat molemmissa aineistoissa esiin nostettuja ilmiöitä. Arkinen kiire, toimesta 
toiseen siirtyminen ja ahdistavat odotukset seuraavat naisia niin haastattelupuheissa kuin 
lehtijutuissa, mutta lehtien teksteissä vapaa-ajan riennot ja esimerkiksi liikuntaharrastuk-
set ovat enemmän esillä kuin kotityöt. Lehti- ja haastatteluaineistot poikkeavatkin jo 
sisällöllisesti toisistaan. Lehtiaineisto sisältää huomattavasti enemmän mainintoja ulko-
näköön liittyvistä asioista kuin haastatteluaineisto, ja parisuhteesta puhutaan aineistoissa 
eri näkökulmista.  
Olen kerännyt seuraavaan taulukkoon joitakin keskeisiä painotuseroja, joita olen ha-
vainnut kahden erilaisen aineiston välillä. Esitetyt seikat eivät edusta määrällisesti suu-
rimpia poikkeamia aineistojen välillä, vaan ne ilmaisevat, minkä tyyppisiä painotuksia 
aineistojen välittämissä kulttuurisissa kuvissa on.  
 








Rajanvedon pohdinta: nuori vai 
aikuinen. Merkkipaalujen tarkas-
telu suhteessa omaan elämänkul-
kuun. 
Ikävuodet ja ikäkriisit. Vanhem-





nen. Ulkonäköpaineet,   ikämuu-
tokset kehossa ja kasvoilla. 




Työ tekee aikuisen. Työn mielek-
kyys tärkeää. Lasten hoitaminen / 
hoitojärjestelyt. 
Kova työnteko pitkine päivineen, 
(yli-)suorittaminen. Monilahjai-





Turva vs. jämähtäminen. Lapselle 
tuttu kasvuympäristö. 
Kangistunut aikuinen. Sitoutumi-






Rohkeat irtiotot. Muutostarinat. 
Kansainvälinen liikkuvuus.  
Aikuisen aja-
tusmaailma 
Henkinen kasvu ja kehitys. Huolet 
läheisten hyvinvoinnista, eko-
huolet. 
Tähtien tekemä / tukema hyvän-
tekeväisyystyö. Eettiset pohdin-
nat. Itsensä arvostaminen. Vaike-
uksista selviytyminen. 
Ulkonäkö 
(Kerrostuma muodostettu vain 
lehtiaineistosta.) 
Ulkonäköpaineet. Kauneus kum-
puaa sisältä -väite. Laihduttami-
nen ja laihuusihanteen kritiikki. 
Parisuhde ja 
sinkkuus 
(Kerrostuma muodostettu vain 
lehtiaineistosta.) 
Parisuhdepulmat ja erot. Suku-




On selvää, että lehtijutuissa esiintyvät henkilöt – tarkemmin henkilöhahmot – ovat erilai-
sia kuin ne naiset, joita tapasin haastatteluissa. Lehtijutuissa ovat äänessä ensinnäkin 
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tunnetut henkilöt, esimerkiksi rikkaat mallikaunottaret ja elokuvatähdet, joiden elämän-
meno poikkeaa monin tavoin ”tavallisen” suomalaisen naisen arkielämästä. Toiseksi 
jutut ovat todellakin esityksiä, mikä tarkoittaa muun muassa henkilöiden esittämistä 
tietystä näkökulmasta käsin. Lehtijutun henkilöhahmo ei ole sama henkilö kuin todelli-
nen, elävä ihminen. Aineistoja kokonaisuuksina tarkasteltaessa voi pelkistää, että naisten-
lehtiteksteissä esiintyy rohkeita selviytyjiä ja menestyjiä, jotka ovat tottuneet kansainväli-
seen elämään; haastatteluaineistossa taas puhuu ”tavallinen nainen” arjen pyörteistä. 
Kaupunkilaisuuden korostuminen tuo omat sävynsä lehtiaineiston kokonaisuuteen, 
samoin ulkonäköpaineista kirjoittaminen. Arvoja ja asenteita koskevien ajatusten tasolla 
eroavaisuudet aineistojen naisten välillä ovat pienemmät. Lisäksi jutuissa pääsevät silloin 
tällöin ääneen myös muut kuin tähdet, jolloin pilkahtaa esiin arjen vaativuus hometaloi-
neen ja sukulaisten uteluineen.  Molemmissa aineistoissa naiset osoittavat pohtivansa 
elämäänsä ja myös laajempia kysymyksiä, kuten muun muassa kulutuskriittiset kannan-
otot kertovat.  
Haastatteluissa kohtasin naisia, joista suurin osa ei korostanut menestystään, mutta 
kertoi selviytyvänsä elämässään ja jopa nauttivansa siitä. Kiireestä, kohtaamistaan ikävis-
tä kommenteista ja mahdollisesti niukoista rahavaroista huolimatta he – jälleen pelkistä-
en – vaikuttivat suuntautuvan toiveikkaina tulevaisuuteen, vailla tarkempia suunnitel-
mia. Lehtiaineiston kohdalla nimesin tällaista asennoitumista kuvastelevat katkelmat 
elämä kantaa -koodia käyttäen. Samaa lausahdusta voisi käyttää kuvaamaan yleisesti 
ottaen haastattelemiani naisia ympäröinyttä ilmapiiriä. Koska kyseessä oli teemahaastat-
telu, haastattelussa tulivat korostuneesti esille tietyt puolet naisten elämästä. Lehtiaineis-
ton avaama näkymä on taas omanlaisensa, kuten olen selostanut. Seuraavissa alaluvuissa 
tarkastelen yksityiskohtaisemmin, mitä samaa ja mitä erilaista aineistot kertovat nuoren 
suomalaisnaisen aikuisuudesta. 
 
7.1.1 Aikuisuuden rajanveto ja merkkipaalut 
Haastatteluaineiston kohdalla totesin, että kategoriat nuori ja aikuinen koettiin kapeiksi. 
Osa haastattelemistani naisista ei halunnut sijoittua pelkästään toiseen näistä kategoriois-
ta, vaan he halusivat olla ”nuoria aikuisia”. Aikuinen nimettiin jopa hirveäksi sanaksi, ja 
negatiiviset mielleyhtymät olivat aistittavissa vastauksista. On luonnollista, että haastat-
telutilanteessakaan ei halua liittää itseensä ”aikuisen” piirteitä, ainakaan ainoastaan ai-
kuispiirteitä, jos kyseessä on kielteisyyden sävyttämä kategoria. Yhtälailla ”aikuinen” voi 
tarkoittaa jotakin myönteistä, ja tällaisten mielikuvien herätessä haastateltava saattoi 
todeta hyvin rauhallisesti ja ykskantaan, että hän on aikuinen. Olipa haastateltava asettu-
nut kummalle kannalle tahansa, haastattelupuheissa nuoruuden ja aikuisuuden rajaa 
ryhdyttiin pohdiskelemaan. Kategorioita ei koettu selviksi, vaan neuvoteltaviksi. Esime-
riksi kronologinen ikä ei ollut haastateltavien mielestä sovelias aikuisuuden mitaksi, vaan 
tärkeämpää on ihmisen oma kokemus omasta statuksesta (ks. Aapola & Ketokivi 2005, 
21).  
Ryhmäkeskustelussa kysyin ryhmältä, mistä aikuisuuden kuva tulee ja koostuu. 
Ryhmä oli vaiti melko pitkän tovin ja lopulta Silja avasi puheen: ”Aika monesta lähtees-
tä.” Kun kysyin, mistä kaikkialta, Silja ryhtyi luettelemaan hyvin hitaasti: ”No varmaan 
omasta perheestä ja. - - lähi-ihmisten mallista. Sitten tietysti mediasta ja.” Janna jatkoi 
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mainitsemalla yhteiskunnan raamit, joiden sisällä toimimme: ”mitä saa tehä esimerkiks 
kaheksatoistvuotiaana”.  Kun ryhmä vaikutti kyvyttömältä vastaamaan, kerroin, että 
kysymys koskee koko tutkimustani. Totesin ryhmälle myös, että mielestäni asiaa on hyvä 
kysyä, jotta voin miettiä, ”et oonks mä niinku hoksannu kysyä kaiken”. Kuultuaan ky-
symyksen taustoista Silja ja Janna innostuivat huomatessaan, että aineksia aikuisuuden 
kuvaan – tai tarkemmin moniin erilaisiin kuviin – ammennetaan monesta eri lähteestä, 
käytännössä kaikkialta. He nostivat esiin erityisesti fiktion: kirjat, tv-sarjat ja elokuvat. 
”Niissä käsitellään erilaisia teemoja, mitkä liittyy aikuisuuteen”, Silja tiivisti. Kun kysyin 
lyhyesti: ”Esim?”, Janna vastasi pitävänsä aikuisuutta niin läpäisevänä teemana, että se 
on läsnä kaikkialla ja sitä kuvataan kaikkialla. Naiset miettivät, että lähestulkoon mitä 
tahansa, esimerkiksi Kauniita ja rohkeita, voisi katsoa aikuisuuden näkökulmasta ja miettiä 
esimerkiksi, mikä on sallittua aikuisille ja millaisia aikuiset tv-sarjassa ovat. Tanja kuun-
teli Jannan ja Siljan keskustelua135 ja puuskahti lopulta: ”Mieletön kysymys.” Hänen mie-
lestään kysymykseen on mahdotonta vastata tyhjentävästi eikä ”ees sivusta”.  
Aikuisuus on kummassakin aineistossa sekä kielteistä että myönteistä, mutta negatii-
viset mielleyhtymät kuuluvat voimakkaampina esiin lehtiaineistoa kokonaisuutena tar-
kasteltaessa. Myönteisessä mielessä ”aikuinen” on vastuunkantaja, arjen toimista huoleh-
tiva ja elämässään sujuvasti selviytyvä. Jämähtäminen, ulkonäkömuutokset ja muut ai-
kuisuuteen kiinnittyvät kielteiset piirteet ovat sekä vitsailun että vakavamman huolen 
kohteita. Kaavoihinsa kangistuneista aikuisista esitetään paikoin kipakoitakin komment-
teja. Aikuisuuden ja nuoruuden välistä rajaa hahmotellaan lehtiaineistossa myös silloin, 
kun mietitään merkitseekö parisuhteen vakiintuminen tai lapsen saaminen baari-illoista 
luopumista.  
Ikävuodet iän numeerisina ilmaisijoina ovat konkreettisia osoituksia vuosien kerty-
misestä, mutta sekä haastattelu- että lehtiaineistosta käy ilmi, ettei ihminen aina ”muista” 
syntymäpäiväänsä. Merkkipäiväkään ei havahduta naista huomaamaan, kuinka itse 
muuttuu, mutta läheiset saattavat kiinnittää huomiota ”vanhenemiseen”. Jotkut haastat-
telemistani naisista olivat suorastaan hämmentyneitä omasta iästään. Ikävuodet ovat 
karttuneet, ja yhtäkkiä, jossakin tietyssä tilanteessa nainen havahtuu tajuamaan oman 
ikänsä. Eräs tilanne, jossa nainen kohtaa omat ikävuotensa, voi olla lääkärin muistutus 
biologisesta kellosta. Biologisen kellon olemassaolo ja sen sukupuolittunut olemus tun-
nistetaan kumpaisessakin aineistoissa.  
Aapola (2002) on löytänyt 15–16-vuotiaiden elämäkerrallisista kirjoitelmista neljä eri-
laista ikädiskurssia. Hänen aineistossaan nuoret määrittelevät ikää ensinnäkin institutio-
naalisesta ja kehityksellisestä näkökulmasta. Ikä liittyy myös biologiaan ja lääketietee-
seen, jolloin puhutaan iän ruumiillisesta diskurssista. Kolmas Aapolan löytämä diskurssi 
on kokemuksellisen iän diskurssi. Neljänneksi ikää voidaan lähestyä symbolisesti. Insti-
tutionaalinen ikädiskurssi tarkoittaa iän kvantitatiivista määrittelemistä. Institutionaali-
suus viittaa siihen, kuinka ihmisiä kategorisoidaan iän mukaan. Kategorisointi tarkoittaa 
yhtä lailla esimerkiksi laitosten ja virastojen tapaa jaotella ihmisiä ikäryhmiin kuin myös 
ajatuksiamme siitä, mikä sopii minkäkin ikäiselle henkilölle tai mitä missäkin iässä kuu-
luisi tehdä. (Aapola 2002, 299–302.)  
                                                     
135 Meri oli tämän keskustelun aikaan puhumassa puhelua käytävällä. 
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 Institutionaaliseen ikädiskurssiin kuuluu myös kehityspsykologiseen ajatteluun poh-
jautuva puhe iästä. Tässäkin normatiivisuus on avainsana: tietyllä tavoin etenevästä 
kehityksestä poikkeaminen voi olla jopa patologista. Esimerkiksi tyttöjen odotetaan ke-
hittyvän poikia nopeammin niin henkisesti kuin fyysisestikin. Kypsyys ja kypsyminen 
ovat ilmaisuja, jotka liittyvät kehityspsykologiseen puheeseen iästä. (Aapola 2002, 302–
303.) Aikuisuudessa kehityspsykologinen diskurssi voisi tarkoittaa esimerkiksi puhetta 
kolmenkympin kriisistä tai viidenkympin villityksestä.  
Fyysinen (physical) diskurssi viittaa niihin puhumisen tapoihin, joissa tarkastellaan 
ihmisen ruumiillista kuntoa. Tämä ikädiskurssi lainaa sanastoaan biologian ja lääketie-
teen aloilta.  Fyysis-ruumiillinen lähestymistapa kytkeytyy kehitykseen ja täten kehitys-
psykologiseenkin ikädiskurssiin. Nämä näkökulmat tulevat esille esimerkiksi pubertee-
tista puhuttaessa.  (Aapola 2002, 304.) Aapola ei kytke tähän diskurssiin kuitenkaan pu-
heita esimerkiksi kuukautisista tai seksisuhteista, vaan käsittelee todellakin fyysistä kehi-
tystä. Koska omat haastateltavani ovat jo ohittaneet (varhais-)nuoruuteen liittyvät ruu-
miilliset muutokset, oman aineistoni kannalta kiinnostavampi on ruumiin ja kokemuksen 
välinen suhde kuin silkat fyysiset muutokset. 
Aapola (2002) käyttää ilmaisua kontekstuaalinen ikä tarkoittaessaan ikäarvioita, joita 
tehdään ihmisen ulkomuodon perusteella erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Aapolan 
haastattelemat nuoret puhuivat muun muassa alkoholin ostamisesta: eräs 15-vuotias 
kertoi voivansa asioida niin Alkossa kuin ravintoloissakin. (Aapola 2002, 305–306.) Ai-
kuisten kohdalla iän kysyminen (eritoten naiselta) on jopa loukkaavaa. Ulkonäöllä ja 
ylipäätään omalla olemuksella voidaan haluta ilmaista jotakin tiettyä ikää. Tähän liittyy 
neljäs Aapolan (2002) nimeämistä ikädiskursseista, kokemuksellisen iän diskurssi. Tämä 
viittaa yksilön kokemukseen siitä, minkä ikäinen hän on. Koetun iän aladiskurssiksi 
Aapola nimeää ruumiillisen iän (embodied age). (Aapola 2002, 306–307.) Esimerkiksi mai-
noskuvastoissa ja -teksteissä vedotaan lukijoiden haluun osoittaa tai ainakin säilyttää 
nuorekkuutensa. Lehtiaineisto kertoo, kuinka koettu ikä ja ulkonäön muutokset voivat 
olla vahvasti ristiriidassa keskenään. Kysymys-vastauspalstat (ja kosmetiikkamainokset) 
tarjoavat selitykseksi ”liian vanhalle” olemukselle stressaavaa elämänmenoa, väsymystä 
ja geeniperimää. Juonteet ja erilaiset väsymyksen merkit saattavat ikäännyttää nuoretkin 
kasvot. 
Aapolan (2002) paikantamista ikädiskursseista myös symbolisen iän diskurssi on 
oman tutkimukseni näkökulmasta kiinnostava. Hän liittää symboliseen ikään siirtymät ja 
erilaiset aikuisuuden merkit. Tämän diskurssin piiriin liittyvät pohdinnat elämänvaiheis-
ta. (Aapola 2002, 307–308.) Symbolinen ikädiskurssi tulee lähelle sosiaalisen kellon ajatus-
ta ja tämän tutkimuksen käsittein normiaikuisuuden merkkipaalujen saavuttamista tie-
tyssä aikataulussa. Kyse on kuitenkin vieläkin konkreettisemmista merkkipaaluista, 
esimerkiksi fysiologisista muutoksista, seksielämän aloittamisesta ja konkreettisista esi-
neistä. Muun muassa kulkuvälineet eli mopot ja autot sekä ajokortit ja alkoholi nousivat 
esille myös Aapolan (2002, 308) analysoimassa aineistossa samoin kuin omassani. Kum-
mastuin kuitenkin huomatessani, ettei kukaan haastattelemistani naisista maininnut 
esimerkiksi kuukautisten alkamista jonkinlaisena naiseuden tai aikuisuuden saavuttami-
sen merkkinä. Haastatteluaineistossani kukaan ei kertonut myöskään seurustelusuhtei-
den alkamisesta. Oletan, että naiset eivät joko pitäneet näistä teemoista puhumista mah-
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dollisena tai soveliaana tai he eivät todellakaan pitäneet tällaisia muutoksia tai tapahtu-
mia aikuistumiseen liittyvinä. Mahdollisesti myös se, etten kysynyt seksuaalisuuteen tai 
seksiin liittyviä kysymyksiä, aiheutti hiljaisuuden. Lehtiaineistossa seksillä on huomatta-
vasti merkittävämpi sija, mutta aihepiiriä käsitellään enemmän ongelmien ratkomisen 
näkökulmasta kuin aikuisuuteen liittyvänä elämänalueena. 
Kun lehtitekstien nainen kiinnittää huomiota kertyviin vuosiin, on kysymys usein 
ikäkriisistä. Lehtiaineiston välittämä kuva ikäkriisistä on pelon sävyttämä. Oma viehä-
tysvoima on karisemassa, juhliminen muuttuu väljähtyneiksi illoiksi ja omat saavutukset 
tuntuvat vähäpätöisiltä; julkisuudessa viihtyvät, menestyneet ihmiset ovat itseä nuorem-
pia ja hehkeämpiä. Naisen arvontunto liittyy lehtiteksteissä ulkonäköön: jos kukaan ei 
katso ihastellen tai flirttaillen, nainen saattaa tuntea olevansa näkymätön ja näin ollen 
parisuhdemarkkinoilla arvoton. Uhkana on merkityksettömyyden kokemus.  
Kenties hieman yllättäen ikuinen nuorekkuus ei olekaan lehtiteksteissä kyseenalais-
tamattoman ihailun kohteena. Ulkonäkömuutoksiin kannustetaan suhtautumaan hyväk-
syen ja jopa iloiten. Ulkonäköpaineiden jatkuminen pitkälle tuleviin vuosiin tunnuste-
taan, mutta samalla peräänkuulutetaan armeliasta suhtautumista ulkonäön muuttumi-
seen. 
Normatiiviset merkkipaalut ulkoisine merkkeineen ovat tuttuja niin haastattelemille-
ni naisille kuin lehtitekstien laatijoille. Haastattelutilanteissa norminomaiset aikuisuuden 
merkit toistuivat haastateltavien puheissa: talot, lapset ja autot. Haastateltavat saattoivat 
puhua kepein sanakääntein vertaillessaan itseään merkkien saavuttamisen suhteen ystä-
viinsä ja sukulaisiinsa, mutta myös vakavampia sävyjä pilkahti esiin. Vertailu saattaa 
tehdä kipeää ja esimerkiksi sukulaisten sanomiset jäävät vaivaamaan mieltä. Vitsailu 
toistuu lehtiaineistossa, mutta yhtälailla esimerkiksi yhteenmuutto, kihlat ja asunnon 
ostaminen jäsentävät kuvausta nuorenparin elämäntarinasta. Tällöin ”saavutukset” ovat-
kin itsestäänselvyyksiä ja neutraaleja tai myönteisiä merkkejä elämän etenemisestä. 
Vitsailu ja pilkka ovat joskus tapoja peittää hämmennystä ja pahaa mieltä. Elämän 
etenemiseen havahtuminen herättää huolen siitä, onko saavuttanut tarpeeksi ja riittävän 
nopeasti. Samanikäisiin sukulaisiin ja ystäviin vertaileminen on ikävää, olipa vertailija 
nainen itse, oma äiti tai tuttava. Pilailu on myös erontekoa muiden aikuisuuteen, muun 
muassa keskiluokkaiseen tai kulutuskeskeisyyteen. Naurunalaiseksi tekeminen on keino 
osoittaa omanlaisen nuoruuden tai nuoren aikuisuuden paremmuutta. Keskusteluryh-
mässä naurettiin vakuutusyhtiön työntekijälle, joka oli tehnyt pari-kolmekymppiselle 
pariskunnalle kotivakuutussopimusta. Hän oli aprikoinut, paljonko perheellä jää niin 
sanottua käyttörahaa kuukausittain ja oli ehdottanut 1 500 euroa. Pariskunta oli tyrmän-
nyt arvion hämmentyneenä. Myöskään käsitykset irtaimistosta, kuten kodinkoneista, 
eivät olleet osuneet yksiin, vaan pariskunta oli joutunut selittämään, ettei heillä ole esi-
merkiksi astianpesukonetta. Asiakaspalvelijan arvio oli ollut, että irtainta olisi kodissa 
noin 10 000 euron arvosta; "ihan helpostihan toi täyttyy".  Keskustelupiiriläisetkin pitivät 
mainittuja summia käsittämättöminä ja ihmettelivät, millainen vakuutusyhtiön mielikuva 
nuorenparin elämästä oikein on.   
Sekä haastattelu- että lehtiaineistossa vanhemmista irrottautuminen tapahtuu nuo-
ruuden ja aikuisuuden välillä, mutta se toimii väliasemana matkalla kohti [mahdollista] 
aikuisuutta. Omaan asuntoon muuttaminen on merkityksellinen merkkipaalu, mutta se 
382   
 
ei ole välttämättä aikuisuuden alku. Opiskelijan asunto voi tuntua vielä nuoruuteen kuu-
luvalta, kun taas kumppanin kanssa jaettu koti ja omistusasunto ovat ”aikuisempia” 
asuntoja. Oma koti kytkeytyy vapauteen, joka on tärkeä osa aikuisen statusta.  
Omat rahat indikoivat riippumattomuutta, ja omilla rahoilla omaan kotiin ostetut esi-
neet ovat aikuisen omaisuutta. Molemmista aineistoista käy ilmi, että toisinaan nuoren ja 
opiskelijan elämässä vanhemmat ovat vielä turvana taustalla ja saattavat auttaa lastaan 
myös taloudellisesti, vaikka hän olisikin muuttanut omilleen. Vahvana kuuluu kuitenkin 
kokemus siitä, että aikuisuuden ja nuoruuden rajalla oleva nainen on omillaan, kun hän 
hoitaa omaa talouttaan, irrallaan lapsuudenkodistaan.  
Aikuisuuden merkkipaaluiksi nimettyjä asioita – esimerkiksi ammattiin valmistumis-
ta, asunnon ostamista, häitä ja työpaikkaa – ei liitetä lehtiaineistossa aina nimenomaan 
aikuistumiseen, mutta niistä kirjoitetaan toistuvasti. On luonnollista, että esimerkiksi 
avo- ja avioliittojen solmimiset, pohdinnat lasten hankkimisesta sekä asuntokaupat ovat 
toistuvia teemoja lehtiteksteissä, sillä tällaisten tapahtumien tiedetään olevan lukijoille 
ajankohtaisia. Cosmopolitan on suunnattu nuoremmille lukijoille, ja lehden jutuissa käsi-
telläänkin muun muassa parisuhteen vaiheita eri tavoin kuin lehdissä, joiden lukijakun-
taan kuuluu enemmän kolmekymppisiä naisia. Cosmopolitan ei ole kuitenkaan vain opis-
kelijoiden lehti, mikä käy ilmi lehden työelämäaiheisista jutuista.  
Merkkipaalut ja niiden ohittamisen nopeus ovat vahvasti normatiivisia molemmissa 
aineistoissa. Lehtiteksteissä käytetään sanaa ”ohjelmoitu”, ryhmäkeskustelussa naiset 
löysivät sanan ”käsikirjoitus”. Ilmaisu tuli esille Siljan pohtiessa kuinka hänen elämänsä 
ei ole mennyt oletetun käsikirjoituksen mukaan. Muutkin keskustelijat tunnistivat käsi-
kirjoituksen rikkoutumisen. Lapsena ja nuorena kuvitellut siirtymät eivät tapahtuneet-
kaan silloin kuin oli ”suunniteltu”, ja esimerkiksi työ ja opiskelu voivatkin vuorotella tai 
limittyä pitkin elämänkulkua. Heti sanan ”käsikirjoitus” ääneen lausuminen herätti ryh-
mässä naurahtelua. Naurahtelu vaikutti viittaavan kahtaalle: ryhmässä tuhahdeltiin 
sukulaisten vihjailuille ja muisteltiin huvittuneina, miten lapsuuden kuvitelmat aikuisen 
elämän olemuksesta ja elämän etenemisestä olivat osoittautuneet virheellisiksi. Esimer-
kiksi häitä ei ehkä enää odoteta, vaan nykyhetkessä ajatus naimisiinmenosta voi tuntua 
etäiseltä tai naurettavalta, ja pitkätkin parisuhteet ovat saattaneet päättyä toisin kuin 
Barbie- ja Ken-nuken ikuiseksi mielletty suhde. 
Elämäntapahtumien suorittaminen tietyssä aikataulussa osoittaa elämässä menesty-
mistä. Yksilöhaastatteluaineistossa esille tullut havainto siitä, miten nuorempana saavu-
tetut saavutukset ovat arvokkaampia kuin vanhempana saavutetut, ei mielestäni saa 
yksiselitteisesti tukea lehtiaineistosta. Lehtiaineistossa menestys on ihailtua, olipa sen 
saavuttanut minkä ikäisenä tahansa. Irtiottoja ja läpimurtoja tehneitä naisia ihaillaan 
katsomatta heidän ikäänsä. Nuorenakin saavutettu huippumenestys on ihastelun koh-
teena, mutta nuoren menestys on hänelle myös taakka. Kilpaurheilijan tai mallin tark-
kaan säännelty elämä ei voi sisältää biletystä, ja opintomenestyksestä kiinnipitäminen on 
raskasta. Molempien työhön liittyvä matkustaminen tuo lisää haasteita koulunkäynnille.  
Lapset eivät tee aikuista kummassakaan aineistossa (vrt. Myllyniemi 2009, 138), mutta 
perhe sinällään voi olla yksi tärkeä askel matkalla kohti aikuisuutta. Naimisiinmeno on 
aikuisuuden merkkipaaluna merkittävämpi virstanpylväs kuin lasten syntymä. Van-
hemmuus ei ole aikuisuuden edellytys, mutta äidiksi tuleminen on osa normin mukaan 
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etenevää elämänkulkua. Aikuinen voi siis olla ilman lapsiakin, mutta naiseuden ja äitiy-
den vahva sidos liittää myös ikävuosien kertymisen ja vanhemmuuden toisiinsa. Tulkit-
sin haastatteluaineistoa niin, että naisten mielestä on ensin oltava aikuinen, ja vasta tä-
män jälkeen on oikea aika alkaa suunnitella perheenlisäystä ja tulla äidiksi. Myös lehtiai-
neistossa äitiys on osa naisen elämää, mutta äitiys ei tässäkään aineistossa piirry erityises-
ti aikuisuuden alkamisen merkkipaaluksi. ”Aikuinen lapselle” -ajatus on yleinen ja tun-
nettu tapa ajatella aikuista vastuullisena vanhempana, mutta samalla sanapari viittaa 
aikuisen – lastaan vanhemman ihmisen – statuksen konkreettiseen ilmenemiseen. Syn-
nyttäjänä ja kasvattajana naisen rooli on olla vanhempi sekä kronologisesti että koke-
muksellisesti. 
Siitä, kuinka äitiys muuttaa ihmistä, esittävät lehtitekstit erilaisia kantoja. Naisen elä-
män sanotaan usein muuttuvan hyvin paljon lasten myötä, mutta lehtijutut asettuvat osin 
tätä käsitystä vastaan. Äidin tyyli meikata ja pukeutua saattaa muuttua, mutta yhtälailla 
tyyli voi säilyä ennallaan. Henkilöjutuissa tulee esille, kuinka vanhemmuus avaa uuden-
laisia tapoja ajatella, ja lapsen olemassaolo voi muuttaa äidiksi tulleen naisen arvomaail-
man. Aikuisuuden merkkejä käsitellessäni totesin, että vanhemmaksi tuleminen voi opet-
taa muun muassa armollisempaa suhtautumista omaan kehoon tai kasvattaa muutoin 
henkisesti, esimerkiksi opettaa kärsivällisyyttä. Muista muutoksista ollaan montaa miel-
tä. Liki simultaanisesti lehtiteksteissä tuodaan esille, kuinka äiti ei ryhdy ja ryhtyy pukeu-
tumaan eri tavalla. Äiti-lookin omaksuminen ei ole väistämätön seuraus lasten kanssa 
elämisestä, eikä äitiys aina muuta naisen tyyliä, siis pukeutumista ja muuta ulkoista ole-
musta, mutta kotona lapsia hoitavat nainen näyttäisi usein kiinnittävän huomiota esi-
merkiksi käytännöllisyyteen enemmän kuin muodikkuuteen.  
Jo yksilöhaastatteluja tehdessäni kiinnitin huomiota ”kaikki on jo saavutettu” -
puheeseen erityisesti kahden äidin haastatteluiden kohdalla. Vaikuttaa ristiriitaiselta, että 
naisella on kiire saavuttaa kaikki merkkipaalut, kun saavutusta seuraa tyhjyyden tunne. 
Ensimmäinen tulkintani oli, että tunteeseen kytkeytyisi kysymys: mitä enää tavoitella? 
Kun naisella on koti ja puoliso ja hänestä on tullut äiti, kaikki tavoitteet on jo täytetty. 
Etsin jälkiä tällaisista lausumista myös lehtiaineistosta ja löysinkin katkelmia, joihin tämä 
ilmaus sopii. ”Kaikki on jo saavutettu” -kokemuksen herättämiä tunteita ei kummassa-
kaan aineistossa kuvata surulliseen sävyyn ”tässäkö tämä oli” -lausahduksella. Myö-
hemmin täsmensin tulkintaani niin, että kyseessä on pikemminkin täyteyden tunne. 
Täyttyneiden haaveiden keskellä on vaikea keksiä, mitä voisi vielä haluta. Tässä mielessä 
unelmien saavuttamista voi seurata tunne tyhjyydestä; uusia unelmia ei ole vielä keksit-
ty. 
Haastatteluaineisto kertoo, kuinka naisella on kiire suorittaa tutkintonsa, sijoittua hy-
vään, kenties vakituiseen, työpaikkaan ja perustaa perhe. Otin ryhmäkeskustelutilantees-
sa esille havaintoni elämäntapahtumien kasautumisesta. Ryhmässä todettiin, että 25–35-
vuotiaan naisen elämässä on todellakin paljon tehtävää, mikä näkyy myös arjessa niin 
sanotusti ruuhkavuosina. Ruuhkan eli kaikkinaisen kiireen tunnetta voimistavat naisten 
kokemat odotukset. Yksilöhaastattelutilanteissa käsiteltiin – minun ohjauksellani – tällai-
sia teemoja melko paljon. Olin kiinnostunut kuulemaan aikuisuuden saavuttamiseen ja 
aikuiseksi määrittymiseen liittyvistä paineista. Tiesin odottaakin kertomuksia sukulaisten 
ja tuttavien kyselyistä koskien työn saamista ja lapsia. Nämä utelut ovat myös lehtiteks-
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teissä toistettuja ja lukijaa saatetaan opastaa vastaamaan tällaisiin tiedusteluihin ilkikuri-
sesti. 
 
7.1.2 Aikuisuuden konkreettiset merkit ja ulkonäkö 
Aikuisuuden konkreettisia, fyysisiä merkkejä ovat auton ja asunnon ohella monet muut 
kodin piiriin kuuluvat esineet sekä aikuisen ulkoiseen olemukseen liittyvät asiat vaatteis-
ta hiuksiin. Haastattelemani naiset puhuivat ruumiillisista muutoksista, esimerkiksi ry-
pyistä ja kilojen kertymisestä ja ikämuutokset tunnetaan myös lehtiaineistossa. Kuvasin 
edellä, kuinka näen asunnon sisustamisen oman elämän näyttämön rakentamisena, ja 
huonekalujen ja sisustusesineiden hankinta on konkreettinen tapa sommitella aikuisen 
kotia. Monet aikuisen hankkimat esineet ostetaan, ja myös ulkonäkö on paljolti kulutta-
miseen kytkeytyvää. Näin ollen olen käsitellyt konkreettisten merkkien kohdalla myös 
kuluttamista ja rahaa. 
Lehtiaineistossa mainitaan muutamin paikoin aikuiseksi kasvaminen tai aikuis-look 
aivan eksplisiittisesti, kun kuvaillaan jonkin henkilön olemusta tai hänen tyylinsä muu-
tosta. Toisin sanoen aikuistumisen kerrotaan näkyvän ulkoisesti esimerkiksi pukeutumi-
sessa. ”Aikuinen tyyli” on tavoittelun kohteena ollessaan myönteisellä tavalla eleetöntä ja 
hillittyä tai luksusta. Aikuisen tyyliä saatetaan myös vältellä, ja tällöin aikuisen olemus 
vaikuttaa harmaalta ja tylsältä. Kielteisessä mielessä aikuinen ei myöskään välitä tyylistä, 
vaan hän asettaa vaatevalinnoissaan mukavuuden etusijalle. Yksilöhaastatteluissa taas 
muisteltiin oman olemuksen muokkaamista aikuisemmaksi osana työelämän tapoihin 
sopeutumista. 
Aikuisen tyyli ulottuu kotiin ja sen sisustukseen. Yksilöhaastattelutilanteissa kysyin 
aikuisen kodista ja tiedustelin muun muassa, miltä aikuisen kotona näyttää. Haastatellut 
kertoivat, että aikuisen tai ”aikuiseen” kotiin tehdään hankintoja miettien. Myös lehtiai-
neistosta on luettavissa näkemys harkitusta ja mietitystä sisustuksesta. Haastatteluaineis-
tossa kirpputorilta tehdyt hankinnat liitetään nuoren opiskelijan asuntoon, mutta aikui-
nen ei käytä eriparisia kahvikuppeja, vaan hän kerää tiettyä astiasarjaa, ja kodin huone-
kalut on hankittu uusina. Kodin sisustaminen on osa kuluttamalla tehtävää identiteetin 
rakentamista.  
Esineiden omistaminen tekee yksilöstä vähemmän riippuvaisen muista, joten omis-
taminen voidaan tulkita vapauden ilmaisuna (Bauman 1997, 160–161). Käytännössä va-
paus ilmenee yksinkertaisina asioina: esimerkiksi pesukoneen tai jonkin muun arkisen 
kodinkoneen hankkiminen vähentää riippuvuutta vanhemmista tai muista läheisistä 
ihmisistä.  
On syytä huomata, että naistenlehtiteksteissä koostuvan aineiston kohdalla kulutta-
minen on korostuneessa roolissa. Aikuisuuden merkit ovat ostettuja. Lisäksi sukupuoli ja 
shoppailu liitetään arkisissa puheissa toisiinsa, ja tätä stereotypiaa käsitellään sekä lehti- 
että haastatteluaineistossa yhtälailla kieltäen ja kritisoiden kuin myös oletetusti paikkan-
sapitävänä ”itsestään selvyytenä”.  
Saastamoinen (2005) esittää, että kulutus on yksi keskeisimpiä postmodernin piirteitä. 
Modernin aikana syntyi massatuotanto ja -kulutus, postmodernissa kulutuksen muoto on 
muuttunut yksilöllisyyttä korostavaksi kulutukseksi. Kuluttaminen eli tavaroiden ja 
palveluiden ostaminen on Saastamoisen mukaan identiteetin rakentamista. (Saastamoi-
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nen 2005, 108.) Kuluttaminen on itseilmaisua, jota Raitanen (2001) luonnehtii tavaroiden 
hankkimiseksi näyttöarvon vuoksi. ”Pula-aika on kaukana, kun persoonallisuutta raken-
netaan kaupan hyllyltä”, Raitanen irvailee. (Raitanen 2001, 190.) Mainoskuvastoissa ja 
muissa joukkoviestinten esityksissä on tarjolla lukuisa joukko erilaisia elämäntyylejä, 
baumanilaisittain ilmaistuna tee-se-itse-minä -osasia, joista yksilöt voivat valita mielui-
sensa ja ostaa ne. Baumanin (1997) mukaan näiden markkinoilla olevien identiteettien 
etuna on, että niihin on kiinnitettynä jo valmiiksi sosiaalinen arvostus. Jo monet muut 
ovat – mediatekstien mukaan – nämä minuudet valinneet, joten vahvistusta ei tarvitse 
enää ”erikseen” hakea. (Bauman 1997, 45, 128.) 
Lehtijutuissa onnistunut ostosten tekeminen ja ajanvietto shoppaillen ovat hauskanpi-
toa. Kielteisimmillään ostaminen on rahanmenoa, harhahankintoja ja maksuvaikeuksia. 
Rahaa ei kuluteta vain kenkiin, laukkuihin, vaatteisiin ja kosmetiikkaan vaan myös juh-
liin. Erityisesti ”täydelliset häät” polttareineen nielevät rahaa, ja myös vieraille polttarit ja 
häät ovat tilaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa huolta rahojen riittävyydestä.  
Vaikka lehtiteksteissä ostoksien tekeminen on usein huoletonta, kepeää shoppailua ja 
arkinen osa nuoren naisen elämää, myös rahapula ja tiukan budjetin elämä tulevat pai-
koin mainituiksi. Osa aikuisuutta ovat omat rahat, ja niiden tienaaminen liittyy taas työ-
paikan saamiseen. Lehtiaineiston perusteella aikuisen ja nuoren rahahuolet ovat erilaisia: 
nuoren opiskelijan elämä voi olla niukkaa kuin luonnostaan, mutta aikuisen rahavaikeu-
det liittyvät usein muihin vaikeuksiin. Tällaisia vastoinkäymisiä ovat esimerkiksi työn 
äkillinen menettäminen, kodin tuhoutuminen ja avioero.  
Erityisesti haastatteluaineistosta kuuluu voimakkaana myös kulutuskriittinen ääni, ja 
haastatteluissa naiset nostivat esiin kohtuuttoman kuluttamisen epäekologisena, mutta 
muutoinkin ikävänä nyky-yhteiskunnan piirteenä. Tällaisia pohdintoja käsittelin osana 
aikuisen ajatusmaailmaa, mutta esimerkiksi lasten lelujen kohdalla kysymys on mielestä-
ni myös aikuisuuden merkeistä. Lapsen vaatteet ja lelut ovat osa aikuisten tekemiä han-
kintoja, ja tällaisina ne heijastelevat myös äidin kulutustottumuksia ja minuutta. 
Konkreettisten merkkien kautta ulkopuoliset voivat arvioida, onko nainen edennyt 
elämänurallaan sosiaalisen kellon mukaan vai ei. Molemmissa aineistoissa on tunnetaan 
hyvin naisten kohtaamat utelut kumppanin löytämisestä, parisuhteeseen vakiintumises-
ta, lapsista, koulutuksesta ja työstä. Näihin siirtymiin ja ”saavutuksiin” liittyy konkreetti-
sia, näkyviä merkkejä. Myös ulkonäkömuutokset ovat hyvin konkreettisia merkkejä 
ikävuosien kertymisestä. Ikääntymisen merkit alkavat huolettaa molemmissa aineistoissa 
jo parikymppisiä naisia, mutta viimeistään kolme- tai neljäkymmentävuotiaana muutok-
set ovat aineistojen mukaan ilmeisiä. Yksilöhaastatteluissaan jotkut naisista väittivät, että 
on biologinen fakta, että nainen lihoo iän myötä.  
Aineistojen perusteella ulkonäköpaineet eivät täysin katoa ikävuosien kertyessä. Ken-
ties tämän tutkimuksen ikärajausta edustavat naiset eivät vielä voi arvioidakaan, miten 
he suhtautuvat vuosien tai kymmenien vuosien kuluttua ulkonäköpaineisiin. Nuorek-
kuuden säilyttäminen on ihanne, jota kyseenalaistetaan vain vähän. Elämän jättämiä 
merkkejä ihastellaan joissakin vanhuutta ja vanhenemista käsittelevissä artikkeleissa, 
mutta enemmän tuodaan esille kielteisin sanakääntein kilojen kertymistä, ihon muuttu-
mista ja raskauksien, synnytysten ja imetysten tuomia muutoksia. Henkiseen kasvuun 
liittyvä armollisuuden oppiminen kääntyi haastatteluaineistossa myös ikäväksi tehtäväk-
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si. Naisen tehtävänä on oppia sietämään ulkonäköpaineita, ja tämä tehtävä ei ole helppo. 
Paineet eivät siis katoa tämän näkökannan mukaan kuin itsestään, vaan taakka pikem-
minkin kaksinkertaistuu. Kuitenkin vaikuttaisi siltä, että äidiksi tuleminen muuttaa suh-
tautumista omaan kehoon ja ulkonäköpaineisiin hyvinkin paljon, mutta tämäkään ei ole 
poikkeuksetonta. Esimerkiksi niin sanotuista raskauskiloista pyristellään eroon hyvin 
aktiivisesti, ja ”ikääntymisen merkkejä” vastaan taistelevat myös äidit. 
 
7.1.3 Aikuisen toimet ja tehtävät: perhe-elämä, työ ja vapaa-aika 
Aikuisen tai nuoren aikuisen naisen roolit ja tehtävät ovat moninaiset. Sekä lehti- että 
haastatteluaineistot kertovat naisen toimien koostuvan ensinnäkin työstä, opiskelusta ja 
harrastuksista. Lisäksi hän saattaa hoivata lapsiaan, olla kumppani puolisolleen ja ystävä 
monille naisille, joiden elämänkentät ovat ainakin yhtä kirjavat ja kiireiset kuin hänen 
omansa. Erityisesti lehtiteksteissä nainen suorittaa ja suoriutuu. Hän voi olla aktiivinen 
järjestötoimija sekä harrastaa monenlaisia asioita. Hän myös matkustelee, seuraa muotia 
ja maailmanmenoa, pohtii eettisiä kysymyksiä ja kehittää itseään henkisesti.  
Työ on keskeinen aikuisen elämänkenttä, ja haastatteluaineistosta on luettavissa, että 
työ tekee aikuisen. Naiset muistelivat, kuinka lapsen silmin aikuisuus näytti vain työn-
teolta. Kun he itse siirtyivät työelämään – joko pysyvämmin tai vähemmän pysyvästi – 
oli aika tarkastella omaa pukeutumista ja asettautua muutoinkin työelämän konventioi-
hin. Vastaavasti paluu työelämästä takaisin opiskelijaksi oli herättänyt tunteen vapaudes-
ta ja nuoruudesta. Haastatteluaineistossa erityisesti kokopäiväinen, vakituinen työ on 
aikuisuuden merkki. Osa-aikaiset ja opintojen loma-aikoina tehdyt työt eivät välttämättä 
herättäneet vielä tunnetta aikuisen työn tekemisestä. Osa haastattelemistani naisista on 
sekä opiskelijoita että työntekijöitä, joten joissakin haastatteluissa keskusteltiin roolien 
vaihtamisesta – nuoresta opiskelijatytöstä aikuisen työntekijän rooliin – päivän toimien 
mukaan.  
Työn löytämisestä kävimme haastatteluissa keskusteluja, sillä työttömyys tai ainakin 
työn löytämisen vaikeus oli haastattelemilleni naisille tuttu teema. Osa naisista koki, että 
töitä kyllä saa, jos etsii ja ei ole turhan valikoiva sen suhteen, mitä ottaa vastaan. Muuta-
mat taas sanoivat, ettei Pohjois-Karjalassa ole käytännössä mitään töitä tarjolla. Lehtiai-
neistooni sisältyvissä jutuissa käsitellään melko niukasti työn hakemista ja löytämistä. 
Mielestäni työttömyys onkin lehtiaineistossa yllättävän vähän käsitelty teema. 
Työn hakemiseen ja löytämiseen liittyi haastatteluissa vahvasti halu löytää mielekäs 
työ. Työn mielekkyyden merkitys toistuu lehtiteksteissä, joissa lukijaa opastetaan vaih-
tamaan työtä, mikäli nykyinen tehtävä ei ole mieluinen. Vinkkejä ja suoria neuvoja sisäl-
tävien tekstien ohella henkilöjutut ammatinvaihtajista ja yrittäjiksi siirtyneistä naisista 
toimivat kannustavina esimerkkeinä. Yrittäjät ovat löytäneet jutuissa jotain omaa, ja he 
kokevat uudella urallaan vapautta, josta he jäivät paitsi tehdessään töitä toisen palveluk-
sessa.  
Yksilöhaastatteluissa otin esille uutisotsikoista tutut väitteet työelämän uuvuttavuu-
desta, kohtuuttomista vaatimuksista ja kiireestä. Naiset tunnistivat nämä luonnehdinnat. 
He kertoivat omakohtaisia kokemuksiaan pitkistä työpäivistä, kovasta työtahdista ja 
uupumisesta. Muutamat haastateltavista kuvasivat, miten vaikeassa tilanteessa nuori 
nainen voi olla: hänen on tultava sairaana töihin, jos haluaa saada jatkoa määrä-aikaiselle 
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työsopimukselleen eikä ”turha” valittaminen ”uudistusten” ja säästöjen aikana ei ole 
viisasta.  
Työhön liittyviä paineita ja kilpailua käsitellään lehtiaineiston henkilöjutuissa jonkin 
verran, ja teemat ovat esillä myös työaiheisissa jutuissa sekä elämäntaitoartikkeleissa. 
Ongelmia aiheuttavat kiire, vaikeus keskittyä, työn valuminen vapaa-aikaan sekä epä-
varmuus työn jatkuvuudesta tai riittävyydestä. Lukijan kokemuspiiristä ovat kenties 
kaukana kuvaukset siitä, kuinka vaatesuunnittelija ja huippumalli kohtaavat ankaraa 
kilpailua, mutta esimerkiksi vapaan kirjoittajan tapa tienata tulonsa lukuisista eri lähteis-
tä voi olla omaa arkea lähempänä tai tulevaisuudessa siintävä haave. Joissakin yksilö-
haastatteluissa tulojen koostaminen sieltä ja täältä nähtiin eräänä vaihtoehtona ja naiset 
pohtivat, kuinka puolison vakaat tulot voisivat mahdollistaa freelancerina toimimisen. 
Lehtiteksteissä työttömyyttä käsitellään vähän. Erilaisia elämänkohtaloita valottavissa 
henkilöjutuissa työpaikan etsiminen ja löytäminen voivat olla yhtenä juonenkäänteenä. 
Tunnettujen henkilöiden haastattelujutuissa työmahdollisuuksien etsiminen on kilpailua 
huippupaikoista. Nämä kertomukset eivät ole suoraan rinnastettavissa suomalaisen 
työpaikan sisäiseen kilpailuun tai työpaikan etsimiseen, mutta näistäkin tarinoista lukija 
voi poimia omaan elämäänsä liittyviä neuvoja. Tähdet saattavat opastaa esimerkiksi 
koputtamaan rohkeasti unelmien työpaikan ovelle ja esittäytymään. Henkilöjuttujen 
lisäksi lehtiaineistoon sisältyy myös työnhaussa opastavia artikkeleita sekä niin sanotusti 
tavallisia ammatteja esitteleviä juttuja. Näissä jutuissa astutaan lukijan kohtaamaan ar-
keen ja esitellään kokemuksia, jotka ovat kenties hyvinkin tuttuja lukijalle. 
Kova työnteko on lehtiaineistossa yleinen aihe. Henkilöjutuissa esitellään työtä pel-
käämättömiä naisia, jotka uurastavat ja tekevät ”pitkää päivää”. Paikoitellen näissä kat-
kelmissa sorrutaan todennäköisesti liioitteluun. Menestyneet ja tunnetut henkilöt vaikut-
tavat elävän työlleen. Haastateltujen henkilöiden työpäivät ovat näissä kertomuksissa 
ympäripyöreitä; työn ääressä ollaan vuorokaudenajasta ja tehdyistä tunneista riippumat-
ta. Jos työpaikalta tullaan kotiin, seuraavat muun muassa sähköpostiviestit mukana. 
Työn ja vapaa-ajan raja on kadonnut erityisesti luovan työn tekijöiltä, ja myös ”vapaa-
ajan” toimet muuttuvat työksi. Esimerkiksi tekstin aihe voi löytyä harrastusten parista, ja 
ajatukset askaroivat työn piirissä koko ajan.  
Kovaa työntekoa ja pitkiä päiviä kuvataan lehtiaineistossa myös muutoin kuin julki-
suudessa viihtyvien henkilöiden kertomuksissa. Esimerkiksi edellä mainitut yrittäjät 
esitetään ahkerina puurtajina, joille kova työnteko on nautinnon ja omanarvontunnon 
lähde. Haastattelujutuissa työn keskeinen sija naisen elämässä tulee esille, kun teksteissä 
pohditaan puolison tai kumppanin huomioimista ja perheen yhteisen ajan järjestämistä.  
Aikuisuuteen liittyy työssäkäynti. Lasten hoitaminen kotona on melko hyväksytty 
syy olla pois työstä, mutta [vakavan] sairastumisen ohella muita ”hyväksyttäviä” syitä on 
niukasti. Pohdin, voisiko työuupumus olla legitiimi syy siirtyä hetkeksi pois työstä, on-
han ihminen tehnyt parhaansa ja enemmän. Opiskelu ei kuulu varauksetta hyväksyttävi-
en syiden joukkoon. Paluu päätoimiseksi opiskelijaksi mainittiin haastatteluaineistossa, ja 
haastattelutilanteissa, mukaan lukien ryhmäkeskustelussa, käsiteltiin läheisten voimak-
kaita reaktioita, joita nainen voi kohdata vaihtaessaan työn [jälleen] opintoihin. Epäsuo-
tavaa on myös olla tietämätön siitä, mitä haluaisi elämällään tehdä. Haastatteluaineisto 
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kertoo, että sekä nainen itse että hänen tuttavansa voivat kokea hämmentävänä nuoren 
aikuisen päättämättömyyden: mihin ryhtyä, mitä opiskella, mikä ala valita.  
Koska aikuinen käy työssä tai tekee jotakin muuta ”järkevää”, on hänellä tietty päivä-
rytmi. Päivärytmi mainittiin myös keskustelupiirissä käydyssä keskustelussa: säännölli-
sesti tiettyyn aikaan herääminen, päivän tehtävien suorittaminen ennen iltamyöhää ja 
yöllä nukkuminen kuvaavat aikuisen päivää.  
Lehtiteksteissä ihaillaan työssään menestyneitä henkilöitä, jotka ovat nousseet huip-
puammattilaisten, tunnettujen kasvojen ja tähtien joukkoon. Menestystarinoita kerrotaan 
esimeriksi vaatesuunnittelijoista ja muista luovien alojen ammattilaisista, jotka ovat 
nousseet huipulle sitkeydellä ja ahkeruudella. Tuhkimotarinoina kerrotaan tarinoita 
kansainvälisesti tunnettujen kaunotarten joukkoon nousemisesta. Vaatimattomista ja 
vaikeista oloista huippumalliksi päätyneen naisen elämäntarina on sadunomainen ker-
tomus. Tähdet ovat myös esikuvia: koulukiusattu, rumaksi pilkattu nainen esiintyy nyt 
lehtien sivuilla kertomassa, kuinka tärkeää on uskoa itseensä. 
Itsensä haastaminen, aina eteenpäin ja pidemmälle pyrkiminen sekä kurinalaisuus ja 
halu tavoitella alati uutta ovat lehtiteksteissä ihailtuja ominaisuuksia. Jutut eivät kuiten-
kaan mielestäni kannusta uhraamaan itseään ja koko elämäänsä työlle, vaikka uupumista 
käsitelläänkin vähemmän kuin kovaa työntekoa. Työuupumusta käsitellään esimerkiksi 
artikkeleissa, joissa eri alojen asiantuntijat kuvailevat uupumisen taustatekijöitä, oireita ja 
vaaroja. Lisäksi itsensä loppuun polttamisesta annetaan varoittavia esimerkkejä henkilö-
juttujen kautta. Lehtiaineiston moniäänisyys tulee tässäkin kohden jälleen esille: toisaalta 
monissa lehtiaineistoni jutuissa esitellään myönteisessä valossa tunnettujen henkilöiden 
elämää, jonka kerrotaan olevan täysin työn täyttämää. 
Nuoren aikuisen naisen päivien rytmi on kiireinen. Naisen päivät eivät näytä etene-
vän selkeästi, vaan kulku kummankin aineiston perusteella päivät ovat täyteen varattuja. 
Tekemistä tuntuu olevan paljon, ja nainen on mukana monessa. Lehtiaineistossa toistuvat 
maininnat kiireestä, työntäyteisestä arjesta ja tarkoin kalenteriin sommitelluista harras-
tuksista ja muista vapaa-ajan tehtävistä. Haastatteluaineistossakin kiireellä on sijansa 
useamman naisen puheissa. Kysyin naisilta mielipidettä ruuhkavuosista. Tiedustelin 
muun muassa, onko usein toisteltu kiire totta ja mistä ruuhkaisuudessa on kyse. Ruuh-
kavuodet eivät liity lasten saamiseen, vaan myös lapseton nainen voi kokea elämänsä 
olevan kiireen tunteen sävyttämää ja ruuhkaista. ”Kiireisestä lapsiperheen arjesta” ei 
näillä sanoilla puhuttukaan, vaan naiset pohtivat erilaisia sitoumuksiaan, jotka kuormit-
tavat heitä.  Lehtiaineistossakaan ei käytetä tätä ilmaisua, eikä teksteissä kirjoiteta myös-
kään ruuhkavuosista kuin yksittäisiä kertoja. Sinällään ruuhkaisuutta on toki nähtävissä 
teksteissä ylen määrin. Molemmat aineistot yhdessä kertovat, että työn ohella vapaaeh-
toistyö, muu järjestötoiminta ja poliittinen aktiivisuus sekä erilaiset harrastukset pakotta-
vat aikatauluttamaan päivät. Mahdollisten lasten ohella aikaa, huomiota ja hoivaa kai-
paavat myös perhe sekä nainen itse. Naistenlehtitekstien nuori aikuinen nainen saattaa 
kokea myös sosiaalisen elämän suorittamisen paikkana: tiettyihin juhliin on mentävä ja 
ystävyyssuhteiden hoitaminen on huomiota vaativat tehtävä. Ajan löytäminen ystäville 
on kuitenkin haasteellista. Teksteissä valitellaan, kuinka yhteydenpito kavereihin unoh-
tuu.   
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Harrastukset, pois lukien liikunta, eivät ole lehtiaineistossani keskeinen teema. Muo-
dostaessani lehtiaineistoa rajasin aineiston ulkopuolelle esimerkiksi jumppaohjeet, mutta 
tästäkin huolimatta liikunta on paljon käsitelty teema erityisesti laihduttamisen ja muun 
kehon muokkaamisen kannalta. Lisäksi liikunta nostetaan esiin lähes aina, kun teksti 
käsittelee hyvää oloa ja stressin helpottamista. Onkin paradoksaalista, ja tämä ristiriita 
tunnistetaan lehtiteksteissä, että liikunta nähdään stressiä poistavana toimintana, kun 
liikuntaharrastusten sijoittaminen kalenteriin on osa naisen suorittamaa kalenterirumbaa. 
Oman elämän näkeminen suoritusten sarjana jatkuu ”täydellisen” kodin ja arjen ra-
kentamisessa. Arjessa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, tällaisille vaatimuksille nau-
reskellaan, mutta lehtiaineiston teksteissä vaatimukset eivät ole vain vitsejä. Omassa 
elämässä ”onnistuminen” on lehtiteksteissä ihailun kohteena. Saavutukset voivat vaih-
della henkisestä kasvusta työuralla etenemiseen tai omaisuuden kartuttamiseen.  
Suorittaminen liittyy ”oman onnensa seppä” ja ”kaikki on mahdollista” -puheeseen. 
Luja luottamus tulevaan menestykseen on olennaista, mikäli aikoo saavuttaa tavoitteen-
sa. Usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin tukee ahkeraa uurastusta. Lehtiaineiston tekstit 
kertovat naisesta, joka on pystyvä mihin tahansa ja jolla on taito vaihtaa roolia tilanteen 
mukaan. Ihannekuvan kääntöpuolia ovat liiallinen itsekriittisyys, aina parempaan pakot-
tava perfektionismi ja loppujen lopuksi väsyminen. Itsensä soimaaminen liitetään lehtiai-
neistossa nimenomaan naissukupuoleen. Painostavat ajatukset olivat tuttuja myös haas-
tattelemilleni naisille. Vaatimukset ja velvoitteet olisi täytettävä, ja samaan aikaan tulisi 
toimia eettisesti ja harkiten. Naiset syyttelevät lehtiaineiston teksteissä itseään isommista 
ja pienemmistä ”virheistä”. Itsensä syyttely voi käynnistyä karkkilakon pettämisestä, 
mutta soimaaminen voi olla yhtälailla jatkuvaa itsensä pilkkaamista esimeriksi painosta 
tai kehon oletetuista puutteista. Perhe-elämä on työn ohella toinen keskeinen aikuisen 
naisen elämänkenttä. Monet arkiset askareet pyykinpesusta koiranhoitoon tulivat esille, 
kun yksilöhaastatteluissa pyysin naisia kuvailemaan arkeaan. Vapaa-aikaan liittyvät 
toimet ja harrastukset ovat haastattelemilleni naisille tärkeitä, mutta kavereiden ja ystävi-
en merkitys ei haastatteluaineistossa korostu.  Ystävyyssuhteet tulivat esille haastatteluis-
sa vapaa-ajan viettämiseen liittyvien kysymysten ohella silloin, kun puhuimme muutta-
misesta opintojen ja työn vuoksi. Lehtijututkin kertovat, että kaveripiirit hajaantuvat eri 
paikkakunnille, mutta yhtälailla naiset muodostavat uusia ystävyyssuhteita uusilla paik-
kakunnilla.  
Haastattelemistani naisista useimmat pitivät opiskelemista osana aikuisen naisen 
elämää ja vieläpä mieluisana osana. Myönteisimmillään opiskelu oli jatkuvaa ”pienen 
pyörän” liikkeellä pitämistä, mutta myös kielteisempi puoli tuli esille, kun haastateltavat 
pohtivat jatkuvaa ammatillista kouluttautumista ja monien tutkintojen ja ammattien 
hankkimista elämän mittaan. Jatkuvaa uuden oppimista ei kuitenkaan mielletty taakaksi, 
ellei puheen kohteena ollut pitkä ja vaativa tutkintotavoitteinen opiskelu. Kielteiset puo-
let liittyivät työllistymiseen ja työn mielekkyyteen. Uuden ammatin hankkimisessa on 
mukana epävarmuus työllistymisestä: työpaikka ei ole taattu, vaikka suorittaisi mitä 
tahansa tutkintoja. Huolta voi aiheuttaa myös epävarmuus alan valinnan osuvuudesta. 
Entä, jos uusikaan ala ei miellytä itseä muutaman vuoden kuluttua? 
Molempien aineistojen perusteella lasten hoitaminen kotona on – ryhmäkeskustelun 
sanoin – ikuisuuskysymys. Päättipä perhe kummin tahansa eli valitsipa hoitamisen koto-
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na tai lapsen viemisen hoitoon, päätökset saattavat kirvoittaa kommentteja esimeriksi 
sukulaisilta. Haastattelutilanteissa äidit käyttäytyvät hieman varautuneesti, kun keskus-
telu siirtyi lasten kotihoitoon. Naiset olivat ikään kuin ”valmistautuneita” puolustele-
maan omia ratkaisujaan. Heille jatkuva debatti aiheen ympärillä on tuttua. Lehtitekstien 
tarkastelu osoittaa, että keskustelua käydään myös naistenlehtien artikkeleissa ja muissa 
jutuissa. Haastattelemani naiset asettautuivat puolustamaan lasten hoitamista kotona, 
mutta otaksun, ettei ainakaan ryhmäkeskustelussa olisi voitu esittää juurikaan vastakkai-
sia väitteitä. Lehtiaineistoon sisältyvissä teksteissä keskustelu on kirjavampaa. Kotihoitoa 
vastustavien kannanottojen joukkoon kuuluvat esimerkiksi kotoilu-trendistä huolestu-
neet kommentit: naisen jääminen kotiin ”kotoilemaan” nakertaa tasa-arvoa. Henkilöju-
tuissa naiset usein yhdistävät tavalla tai toisella lapset ja uran. 
Yksilöhaastatteluissa tuli esille, että puolison palkkatuloja tarvitaan täydentämään äi-
tiysrahaa, vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea. Keskusteluissa pidettiin pääsääntöises-
ti selviönä sitä, että äiti hoitaa lapsia kotona isää pidempään. Eräs haastateltava kertoi, 
miten miehen jääminen kotiin oli herättänyt voimakkaita reaktioita perheen lähipiirissä. 
Haastatteluaineisto kertookin, että hoivavastuun nähdään olevan yhä edelleen enemmän 
naisella kuin miehellä. Järjestön keskustelupiirissä kerrottiin juttu ravintolailtaa viettä-
neestä nuoresta äidistä, jolta oli kysytty, missä hänen lapsensa oikein ovat. Kukaan ei 
osannut aavistaa, että lapset ovat kotona isänsä seurassa. 
Erotin lehtiaineistosta omaksi joukokseen parisuhdetta, sinkkuutta ja lapsia käsittele-
vät lausumat. Näistä teemoista keskusteltiin myös haastatteluissa. Haastatteluaineiston 
lausumat liitin temaattisesti esimerkiksi aikuiseksi määrittymiseen, pysähtymiseen ja 
sitoutumiseen sekä lastenhoidon ja kotitöiden osalta kotona tehtävään työhön eli osaksi 
aikuisen toimia ja tehtäviä. Lehtiaineiston teksteissä perheeseen liittyviä katkelmia on jo 
määrällisesti runsaasti, mutta lisäksi kumppanin löytämistä, hänen kanssaan elämistä, 
sinkkuelämää ja lapsia käsitellään myös sellaisissa konteksteissa, jotka eivät ole yh-
teneväisiä edellä mainittujen temaattisten joukkojen kanssa. Näin ollen pidin erillisen 
parisuhde-kerrostuman muodostamista tarpeellisena. 
Lehtiteksteissä myös parisuhdeasiat ovat samanlainen vaatimusten, odotusten, toi-
veiden ynnä muiden kysymysten ja haasteiden täyttämä elämän osa-alue kuin vaikkapa 
työ ja ulkonäkö. Lehtijutuissa käsitellään paljon muun muassa seksiä, mutta haastattelu-
puheissa seksiin liittyviä teemoja ei edes sivuttu. Parisuhdepulmat ja kumppanin, erityi-
sesti ”sen oikean”, löytämisen vaikeus ovat samoin yleinen lehtitekstien aihe, mutta näi-
täkään aihepiirejä ei käsitelty haastattelutilanteissa. Avio- ja avoerot tulivat toki maini-
tuiksi haastatteluissa, mutta erokiistoja ei ruodittu lehtitekstien tapaan. Yksilöhaastatte-
luissa ja myös ryhmäkeskustelussa pohdittiin jonkin verran lasten kasvattamiseen liitty-
viä kysymyksiä, muun muassa rahankäyttöön ja ylenmääräisen kuluttamisen epäekolo-
gisuuteen kytkeytyen. Lehtiaineistossani lapsiperheiden elämää esitellään vähemmän 
kuin lapsettoman naisen elämää – tämä selittyy aineistorajauksellani; lehtien lukijaprofii-
lit ja naisten yleislehtien joukkoon sijoittuminen ovat selittäviä tekijöitä.136 
                                                     
136 Toisinaan lukijat kommentoivat palautekirjeissä kipakasti, jos lehdessä on heidän mielestään 
liikaa lapsiin liittyviä juttuja. 
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Lehtiteksteistä on luettavissa, ettei ahkerasti suorittava, onnea ja menestystä sinnik-
käästi tavoitteleva nainen kitise. Hän tarttuu toimeen ja muuttaa elämänsä ennen pitkää. 
Haastatteluaineistossakin tulivat mainituiksi valittajat, jotka eivät korjaa omaa elämään-
sä, vaan tyytyvät voivottelemaan tilannettaan. Kyse saattaa olla myös asennemuutokses-
ta: kitinän lopettaminen ei aina tarkoita uhkarohkeaa irtiottoa, vaan muutos voi tapahtua 
oman mielen sisällä.  
 
7.1.4 Pysähtyminen ja liikkeellä pysyminen 
Aikuisuuden kielteiset konnotaatiot ovat erityisesti pysähtymiseen liittyviä: jämähtämi-
nen, kangistuminen ja kaikkinainen paikoilleen asettuminen niin henkisesti kuin fyysi-
sesti ilmentävät seisahtunutta aikuista. Aloilleen jääminen tuo mieleen ummehtumisen ja 
luovuttamisen. Näistä mielikuvista on lyhyt ajatuksellinen matka jäykkään vakavuuteen 
ja tylsyyteen. Yksilöhaastatteluissa tulikin esille, etteivät haastateltavat halunneet olla 
esimerkiksi tylsiä, ja vaikka haastateltava olisikin identifioinut itsensä osittain tai jopa 
kokonaan aikuiseksi, hän halusi tehdä eroa oman aikuisuutensa ja tylsän aikuisuuden 
välille.  Muutama haastattelemistani naisista kertoi, etteivät he halua (vielä ainakaan) 
antaa periksi, vaan jonkinlainen toivo elää heissä yhä. Tällä he viittasivat haluunsa muut-
taa maailmaa.  
Lehtiaineistossa negatiivinen käsitys aikuisuuden jämähtämisestä kiteytyy mieliku-
vaan väsyneestä aikuisesta, joka on pettynyt ja toisinaan katkera. Hän on tylsämieliseksi 
muuttunut ja ihmisenä kulunut; elämä on nähty ja koettu. Jutuissa tuoreus ja uusi elämä 
löytyvät irtiottojen ja muutosten avulla. Naiset oppivat elämään taas hetkessä, ja elämä 
alkaa maistua. Tympeän työn vaihtaminen on eräs tyypillinen muutoksen paikka. Lehti-
tekstit kannustavatkin vaihtamaan työpaikkaa, jos työ tuntuu aiheuttavan ahdistusta. 
Yleisestikin jämähtämisen estämiseksi on hyvä vaihtaa työpaikkaa riittävän usein, esi-
merkiksi kolmen–neljän vuoden välein. 
Myönteistä pysähtyminen on rauhoittumisena ja turvana. Erityisesti haastatteluai-
neistossa lapset ja perhe edustavat sitoutumista tällaisissa myönteisissä merkityksissä. 
Haastatteluaineistossa oma asunto talo on selkeä aikuisen merkki, joko haluttu, toistai-
seksi torjuttu tai kauhisteltu. Omistusasunto lainoineen ja muine velvoitteineen sitoo 
asukkaansa aloilleen. Vakituinen työ asettui molemmissa aineistoissa myönteisen ja kiel-
teisen välimaastoon: sitovuus on kielteistä, mutta taloudellinen vakaus myönteistä. Työs-
sä on oltava tiettyyn aikaan eikä päiviään ja viikkojaan voi rytmittää haluamallaan tavalla. 
Haastatteluaineistossa vapautta haetaan freelancer-työstä ja tämä ratkaisu on esillä myös 
lehtiaineistossa – tosin ainakaan luovan työn tekijä ei pysty aina erottamaan vapaan ja 
työn rajaa ajallisesti saati ajatuksissaan. Yrityksen perustaminen on lehtiteksteissä kehys-
tetty vapauden hakemisella. Yrittäjän mahdollisuudet päättää omista tekemisistään näh-
dään hyvinä, vaikka samaan aikaan korostetaan, kuinka paljon työtä yrittäjät tekevät.  
Haastatteluaineisto kertoo, että oman kodin tulee ilmentää aikuisen ”aikuisuutta”. 
Esimerkiksi ryhmäkeskustelussa käytiin keskustelua siitä, kuinka nuoren naisen koti 
poikkeaa niin sisältä kuin ulkoa aikuisten omistamista taloista. Esimerkiksi harkittu si-
sustus, iso asuntolaina ja huolella tehdyt remontit, joista ystävät kertovat, saattavat saada 
naisen pohtimaan omaa elämäänsä. Aikuisen elämäntyylin ylläpitäminen vaatii säännöl-
lisiä tuloja, joten yhtälöön kuuluu myös vakituinen, kokopäiväinen työ. Tietty asuinpaik-
392   
 
kakunta ja tietty koti esiintyivät haastattelemieni äitien lausumissa toivottuina ja positii-
visina asioina. Lapsettomille paikkaan sitoutuminen ei ollut samassa määrin houkuttele-
va vaihtoehto, vaan ajatus omakotitalosta ja lähiöstä saattoi kirvoittaa lähinnä naurahte-
lua. Eroa selittää äitien halu tarjota lapselle turvallinen ja vakaa kasvuympäristö. Naiset 
ajattelivat, ettei muuttaminen tee hyvää lapselle, jonka on hyvä oppia tuntemaan kotinsa 
lähitienoo. Myös äidit itse olivat rakentaneet vahvoja siteitä omaan kotipiiriinsä. Eräs 
naisista kuvasi, kuinka maahan laitetut kukkasipulit sitovat hänet tontin maahan. Toinen 
kertoi, että heidän perheessään on jo annettu hellittelynimi perheen tulevalle uudelle 
omakotitalolle. Kolmas taas muisteli, kuinka hän perhettä perustaessaan havahtui outoon 
toiveeseen: hän halusikin suureksi yllätyksekseen palata kotipaikkakunnalleen ja raken-
taa omankotitalon vanhempiensa talon lähistölle, vaikka oli aiemmin nauranut ajatuksel-
le paluumuutosta.  
Myös lehtiaineistossa lapsiin liitetään sitovuus. Haastatteluissa lasten mukanaan 
tuomat rutiinit mainittiin vain ohimennen (paitsi vertailtaessa vapaaviikkoa lapsiviik-
koon). Sitä vastoin lehtiteksteissä tulevien tai nykyisten lasten aiheuttamia vaikutuksia 
vanhemman elämänmenoon käsitellään enemmän. Muun muassa vauvan hoitoon liitty-
vät tehtävät ja lasten huomioiminen parisuhteen ohella herättävät huolestuneita kysy-
myksiä lapsiperhe-elämän sitovuudesta. Lasten saamiseen liittyy lehtiteksteissäkin pai-
koilleen jääminen. Paljon matkustavat tähdet ryhtyvät miettimään lasta toivoessaan py-
sähtymistä hetkeksi sekä – kuten haastatteluaineistossakin – turvallisen kasvupaikan 
tarjoamista lapselle. Heitä mietityttävät suurkaupunkien saastunut ilma ja muut vaarat, 
mutta melko yhtäläisiä ajatuksia suojaisasta kasvupaikasta voi esittää henkilöjutus-
sa ”tavallinen” suomalainen äiti, joka kertoo maalle muuttamisesta. 
Aikakauslehtiaineistoon sisältyy maalle muuttamista käsitteleviä juttuja. Lehtiaineis-
ton kohdalla luin yhteisöllisyyden kaipuuta osana turvan hakemista. Juurille palaamisen 
ohella maalle muuttoon ja siellä asumiseen liitetään lehtiteksteissä ihmisten tunteminen 
ja vastavuoroinen avuntarjoaminen. Myös kaupunkilaisen elämässä ympäröivällä yhtei-
söllä on samanlaisia funktioita: ihmisten väliset siteet luovat tunteen jostakin pysyvästä. 
Sama merkitys on parisuhteella. Kevytsuhteilua ja eroja käsittelevien tekstikatkelmien 
joukosta erottuvat kuvaukset pitävistä parisuhteista. Kääntöpuolena on taas sitoutumis-
kammo, joka on lehtiaineistossa runsaasti käsitelty teema. Ystävyyssuhteet ovat lehtiteks-
teissä vielä parisuhdettakin kestävämpiä: ystävät pysyvät rinnalla ja tukevat, vaikka 
kumppanit vaihtuvat. 
Turvallisuudentunteesta puhuttiin haastatteluissa lasten ja heidän kasvuympäristön-
sä kautta, mutta myös suoremmin. Oma perhe ja koti ovat haastatteluaineistossa turva-
paikkoja, joihin naiset voivat vetäytyä raskaan päivän jälkeen. Hyvin samanlaisia sanava-
lintoja on löydettävissä myös lehtiteksteistä. Esimerkiksi koti voidaan nähdä pyhänä 
paikkana, jonka sisään ei päästetä mitä tai ketä tahansa. Lehtiaineistossa turvaa haetaan 
myös niin tutuista esineistä kuin jopa resepteistä. Pahalta maailmalta piiloudutaan huo-
van tai pehmeiden vaatteiden sisään; kiirettä ja muuta stressiä taltutetaan kotikylpylässä 
hoidoista ja kosmetiikkatuotteista nauttien. 
Liikkuvuudella ja avoimuudella tarkoitan sekä konkreettista että abstraktia liikkeellä 
pysymistä. Ajatusten tasolla nainen puhuu esimerkiksi lisääntyneistä valinnanmahdolli-
suuksista ja konkreettisemmalla tasolla hän kertoo olevansa valmis seuraamaan kump-
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paniaan ulkomaille tämän lähtiessä vaihto-opiskelijaksi. Aikuisuuden merkkien joukossa 
liikkuvuuden tematiikkaa ilmentää edellä kuvailtu halu kamppailla jämähtämistä vas-
taan. Tähän liittyy vapaus. Jo haastatteluja tehdessäni totesin, että vapaus ymmärretään 
tärkeäksi aikuisuuden merkiksi. Ella vitsaili nuoren ja aikuisen eroavaisuudesta, että 
aikuinen ”voi ite käyttää rahaa mihin haluaa tai silleen ja ryypätä niin paljon kun tahtoo”. 
Ryhmäkeskustelussa naiset päätyivät määrittelemään aikuisuuden vapaudeksi tehdä, 
mitä lystää, niissä rajoissa, mitä sattuu olemaan. Määritelmä todettiin hyväksi, sillä juuri 
vapaus valita erottaa naisten mielestä nuoren, lapsen ja vanhuksen aikuisesta. Vapaudes-
ta käytiin keskustelua yksilöhaastatteluissa myös laajemmassa merkityksessä, lisäänty-
neinä mahdollisuuksina valita esimerkiksi ammatti, asuinpaikka ja perheen koko. Vertai-
lukohdaksi nykynaiselle ja hänen elämänmenolleen tarjosin haastateltavan äitiä, kun 
kysyin naisilta, onko heidän aikuisuutensa erilaista kuin ”äidin aikuisuus”. Muutamat 
naisista ottivat itse esille menneet vuosikymmenet, isovanhempansa tai omat vanhem-
pansa, kun he puntaroivat laajempia valinnanmahdollisuuksiaan.  
Kun haastateltavina on nuorehkoja naisia, joilla ei ole erityisiä esteitä elämässään, on 
selvää, että tulevaisuudessa nähdään erilaisia mahdollisuuksia. Yllättävämpänä pidin 
naisten puheissa toistunutta ajatusta suunnittelemattomuudesta ja elämän etenemisestä 
ilman tarkkoja hahmotelmia. Tietynlainen huolettomuus sävytti naisten lausumia myös 
silloin, kun puheenaiheeksi tuli työ. Tätä voi pitää ristiriitaisena havaintona, sillä naiset 
puhuivat toisaalta niukoiksi koetuista rahavaroista ja pienistä tuista. Kaikesta huolimatta 
epävarmuus nähtiin ylipäätään myönteisenä: koskaan ei voi tietää täysin varmaksi, mitä 
tapahtuu. Tulkitsin tätä näkökantaa tylsyyden vastustamisena. Aikuisen kankea, tylsä 
elämä ei ole yllättävää eivätkä sitä riko erilaiset murrokset ja muutokset. Haastatellut 
naiset kyllä arvostavat myös turvaa, esimerkiksi taloudellista vakautta, mutta toisaalta 
kankeus ahdistaa. Esimerkiksi kokopäiväisen, vakituisen työn ankeudesta keskusteltiin 
paljon. Projektiluonteisesta työstä haaveilevat naiset näkivät tällaisen tavan hankkia 
tuloja mielekkäänä, sillä vaihtelu pitäisi virkeänä. Uuden oppiminen ja opiskelu toteutta-
vat heidän puheissaan samaa funktiota. 
Lehtiteksteissäkin ennakoimattomuus, yllättävyys, vaihtelu ja muutokset ovat myön-
teisiä asioita. Tekstit kertovat, ettei elämäänsä kannata suunnitella (liikaa), ja lukijaa 
opastetaan elämään arkeaankin spontaanisti. Avoimesti tulevaan suhtautuva, peloton ja 
suorastaan huoleton nainen on elämäntapa- ja muiden juttujen ihanne. Samanlainen 
ideaali kuultaa myös haastatteluaineiston lausumissa. Haastattelemani naiset olivat kui-
tenkin hyvin tietoisia siitä, ettei valintojen paljous ole ainoastaan mukavaa ja kuinka 
monet tekijät rajoittavat valinnanmahdollisuuksia. Esimerkiksi huono koulumenestys ja 
taloudelliset rajat tulivat mainituiksi. Myös sukulaisten ja tuttavien esittämät kriittiset 
kommentit olivat naisille tuttuja.  
Vakituisuuden synonyymiksi voisi nimetä myös pitkäjänteisen suunnittelun. Bauma-
nin (2001, 113) mielestä notkistuneessa yhteiskunnassa elämästä on kuitenkin tullut 
episodimaista, jolloin kukin elää omaa elämäänsä palasen kerrallaan, lyhyelle aikavälille 
laadittujen strategioiden ja joustavien suunnitelmien mukaan. Tällöin on vaikeaa määrit-
tyä aikuiseksi, ellei kaikesta huolimatta pyri edes jonkinlaiseen suunnitelmallisuuteen, 
liittyyhän harkitsevuus aikuisen olemukseen. 
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Epävarmuus ei aineistojen naisia juurikaan haittaa. Kiinnitin tähän seikkaan huomio-
ta muun muassa työttömyyden kohdalla. Työttömyys ei ole haastattelupuheissa niin 
suuri huolenaihe kuin pelko siitä, ettei löydä mielekästä työtä. Toive toistui haastattele-
mieni naisten puheissa ja samoin lehtiaineiston teksteissä. Lehtiaineistossa ei käsitellä 
kovinkaan runsaasti pätkittäisen työn kielteisiä puolia, työttömyyttä ja irtisanomisia. 
Työsuhteiden katkonaisuus voi tulla esille esimerkiksi haastattelujutuissa tai toimittajien 
omakohtaisissa kertomuksissa, mutta työttömyysjaksot saattavat näyttäytyä tällöin (jäl-
kikäteen tarkasteltuina) hyvässä valossa, oppimisen, muutoksen tai kaivatun levon paik-
koina. 
Kielteistä ja liiallista valintojen paljoutta käsiteltiin hieman yksilöhaastatteluissa. Täl-
löin esille tuli muun muassa huoli siitä, osaako tehdä oikeita valintoja koulutuspaikkaa 
harkitessaan tai muissa elämän valintatilanteissa. Avio- ja avoeroihin suhtauduttiin haas-
tattelupuheissa ikävinä, mutta tavallisina tapahtumina.  Vaikkeivät parisuhteessa elävät 
naiset toki tahtoneet arvioida oman nykyisen suhteensa kestävyyttä, eron mahdollisuus 
ymmärrettiin olevan olemassa, ja muutama naisista puhui aivan eksplisiittisesti parisuh-
teensa mahdollisesta päätöksestä.  
Ero ja irtisanoutuminen liittyvät lehtiteksteissä muutokseen ja itsensä irti repäisemi-
seen. Lehtitekstit kertovat, että valintoja voi perua. Irtiotot ovat suosittu aihe henkilöju-
tuissa. Niissä heittäydytään ja hypätään tuntemattomaan. Muutos jännittää, mutta roh-
keus palkitaan. Muutostarinoissa esimerkiksi vaihdetaan ammattia, ryhdytään yrittäjiksi, 
otetaan avioero, kehitetään omaa itseä, muutetaan ulkomaille tai laitetaan koko elämä 
uusiksi. Aineistoon sisältyvissä artikkeleissa ja lyhyissä jutuissa erilaiset elämäntaito- ja 
muut valmentajat ja asiantuntijat opastavat lukijoita muutoksen tekemisessä. Toimittajat 
testaavat itsellään erilaisia pienempiä elämäntapamuutoksia: ruokavalioita, liikuntamuo-
toja, ajattelutapoja ja monia muita asioita. Asenne- ja elämäntaparemontit näyttävät lehti-
tekstien perusteella toistuvilta: lukijoiden oletetaan haluavan kokeilla erilaisia dieettejä, 
ihmis- ja parisuhdetaitojaan voi kehittää jatkuvasti ja omaa elämää voi yrittää parantaa 
erilaisin keinoin.  
Liikkuvuus on esillä molemmissa aineistoissa myös konkreettisena liikkumisena, 
matkustamisena ja muuttamisena. Haastattelemilleni naisille muuttaminen paikkakun-
nalta toiselle on tavanomaista, ja myös ulkomaille muuttaminen nähtiin joissakin haastat-
teluissa yhtenä mahdollisuutena tulevaisuudessa. Tässäkin kohden vertailtiin oman äidin 
kokemuksia omaan arkeen: äiti on saattanut asua hyvin lähellä syntymäpaikkaansa koko 
ikänsä; tytär on muuttanut useita kertoja jo nuorena. Vaihto-opiskelu on esillä nuorem-
mille lukijoille suunnatuissa teksteissä. Matkustelu mainitaan usein henkilöjutuissa, sillä 
liikkuvaan työhön liittyy edelleen, arjen kansainvälistymisestä huolimatta, tietynlaista 
glamouria. Eksoottiset paikat ja tunnetut kaupungit ovat suosittuja matkakohteita, ja 
tällaisten paikkojen mainitseminen sopii henkilöjuttujen tapaan esittää haastateltava 
kiinnostavana, ihailtavana ja jossain määrin jopa kadehdittavana hahmona. Lehtiteksteis-
sä esiintyvien henkilöiden ammatit ovat usein sellaisia, että matkustaminen esitetään 
pakollisena osa työtä. Matkustaminen indikoi, että jutussa esiintyvä henkilö on suosittu 
ja häntä odotetaan ympäri maailmaa. Erityisen liikkuvaa elämää viettävät esimerkiksi 
maasta toiseen lentävät mallit, jotka siirtyvät alati kuvauksista ja näytöksistä castingeihin, 
haastateltaviksi ja jälleen kameran eteen.  
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Abstraktimmalla tasolla avoimuuden ja liikkuvuuden tematiikkaa voi tiivistää aineis-
toista niin, että erilaisia aikuisuuksia avautuu nuorten naisten eteen, ja tulevaisuus näyt-
täisi pysyvän avoimena myös jatkossa. Kuten haastateltavat kuvailivat, nuoren aikuisen 
naisen ei ole pakko elää tietynlaista elämää. 25–35-vuotiaiden naisten arjessa on jotakin 
yhteistä, mutta paljon keskenään erilaista. Ideaaliksi haastatteluaineistosta piirtyy oman-
lainen aikuisuus, omaleimaiset valinnat ja yksilöllinen elämänkulku. Haastattelemilleni 
naisille tämä on ihanne, mutta äidit, anopit ja muut läheiset voivat arvostella valintoja 
napakasti. Kenties naisten kohtaama arvostelu vain lisää ylpeyttä omista valinnoista, 
esimerkiksi päätöksestä hoitaa lapsia kotona pidempään tai palata jälleen opintojen pa-
riin ja jättää työelämä. 
 
7.1.5 Aikuisen ajatusmaailma 
Nuoren aikuisen naisen ajatuksia, arvoja ja henkisiä piirteitä käsittelevät teemat sijoitin 
osaksi ajatusmaailma-kerrostumaa. Kuten muidenkin kerrostumien kohdalla, myös aja-
tusmaailma-kerrostuman sisällöt kytkeytyvät moniin muihin teemoihin ja niiden muo-
dostamiin kokonaisuuksiin. Esimerkiksi aikuisen vapautta käsittelin liikkuvuutena, mut-
ta vapaammin ajatteleminen ja toimiminen ovat myös osa aikuisen henkistä olemusta. 
Koska kerrostuma sisältää arvoja käsitteleviä katkelmia ja lausumia, olen sijoittanut sille 
myös erilaiset eettiset pohdinnat. Ihmisen (henkisestä) kasvusta ja kehittymisestä keskus-
telimme haastatteluissa ja myös lehtiteksteissä tällaiset aiheet tulevat esille muun muassa 
henkilöjutuissa. Tällä kerrostumalla ovat myös naisten kohtaamat huolenaiheet ja odo-
tukset. Temaattisesti kirjavaa joukkoa yhdistää puheiden ja tekstien kiinnittyminen nai-
sen käymään sisäiseen keskusteluun, jossa hän punnitsee omaa suhdettaan ympäröivään 
todellisuuteen, muihin ihmisiin ja itseensä. 
Yksilöhaastatteluissa naiset pohdiskelivat, kuinka ajatusmaailma kehittyy iän myötä. 
Naiset kuvailivat henkistä kasvua, joka oli osa aikuiseksi tulemista. Aikuinen-sanaa käy-
tetään arkipuheissa liki synonyymina vastuullisuudelle: aikuinen kantaa vastuuta. Olin 
kiinnostunut kuulemaan, mistä aikuinen tarkkaan ottaen kantaa vastuuta ja mitä tämä 
arkinen ”selviö” vastuullisesta aikuisesta tarkoittaa. Naiset puhuivat itsestä huolehtimi-
sesta ja asioiden hoitamisesta, mutta myös omasta perheestä ja muista ihmisistä huoleh-
timisesta sekä eettisestä kuluttamisesta ja ekologisista valinnoista.  
Lehtiaineistossa on erittäin runsaasti mainintoja tähtien tekemästä hyväntekeväisyys-
työstä ja heidän perustamistaan säätiöistä, jotka auttavat esimerkiksi köyhiä lapsia. Lehti-
jutuissa aikuisen kantamaa vastuuta käsitellään vähemmän kuin haastatteluaineistossa, 
ja ellei edellä mainittua filantropiaa lue vastuunkantamisena, kiinnittyy vastuu lehtiteks-
teissä vahvasti omasta itsestä ja omista asioista huolehtimiseen. Vastuullisuutta ilmentää 
molemmissa aineistoissa omista asioista huolehtiminen. Siivous, laskujen maksaminen ja 
muut tehtävät tulevat tutuksi nuorelle, joka muuttaa pois vanhempiensa luota.  
Haastatteluissa monet naisista miettivätkin omilleen muuttamista, kun pohdimme 
nuoruuden ja aikuisuuden rajaa. Haastatteluita analysoidessani kiinnitin huomiota siihen, 
kuinka muutamat naisista muistelivat kaiken sujuneen hyvin. Erään haastateltavan kans-
sa löysimme yhteisen kokemuksen juuri 15–16-vuotiaana kotoa muuttamisesta ja hänen 
kanssaan hieman ihmettelimme, kuinka nuoret tuntuvat aina selviytyvän uudenlaisessa 
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arjessaan. Näistä muisteluista päättelin, että naiset olivat kenties (itse nuorina) miettineet, 
selviytyvätkö he omassa taloudessaan.   
Oman talouden ohella työ liitettiin haastatteluissa vastuuntunnon kehittymiseen. 
Töissä on käytävä säännöllisesti ja omat tehtävät on hoidettava. Työpaikalla tulee huo-
mioida muut työntekijät ja jos työtä tehdään esimerkiksi lasten tai nuorten parissa, on 
vastuulla keskeinen sija työnkuvassa. Naiset mainitsivat vastuullisina tehtävinä myös 
rahan käsittelemisen ja alkoholin tarjoilemisen, johon liittyy tarkka sääntöjen noudatta-
minen.  
Vastuun kantamisen ohella aikuisen piirteiksi voi poimia haastatteluaineistosta teinin 
ailahtelevaa mieltä vakaamman tunne-elämän sekä itseä kohtaan lisääntyneen armolli-
suuden. Lehtitekstien maailmassa naisten kerrotaan muuttuvan itseään kohtaan armolli-
semmiksi. Eräästä yksilöhaastattelusta poimin ilmaisun anteeksiannon aika. Ilmaus liittyi 
elämänvalintoihin, kuten koulutukseen, mutta näen sen kuvaavan osuvasti myös ylei-
sempää kehittymistä itselle lempeämpään suuntaan. Ulkonäkö on kenties keskeisin itse-
kriittisyyden kohteista. Ulkonäköpaineiden hälveneminen iän karttuessa ei ole itsestään 
selvää, mutta molemmissa aineistossa kysymystä käsitellään. Armollisuus tarkoittaa – 
myös muutoin kuin ulkonäön kohdalla – suhteellisuudentajun lisääntymistä, epärealistis-
ten ajatusten havaitsemista ja vaimentamista. Esimerkiksi henkilöjutuissa kuvatunlainen 
henkinen kasvu on osa naisen kehitysprosessia. Lisääntyvä itsevarmuus ja -tuntemus 
liitetään ikävuosien karttumiseen. Nämä muutokset eivät lehtiteksteissä juurikaan koske-
ta vielä alle 30-vuotiaita, mutta 40. ikävuoden tienoilla ulkonäön murehtiminen näyttäisi 
vähenevän ja itsevarmuus lisääntyvän. 
Edellä mainitut ulkonäköpaineet ovat naistenlehtien keskeinen aihe. Aineistooni sisäl-
tyvät tekstit kehottavat naisia rakastamaan omaa kehoaan ja pitämään itsestään hyvää 
huolta. Tällaiset ohjeistukset ovat lehdissä toistuvia. Kehon ja mielen ”hoitaminen” on 
kuitenkin hieman ristiriitaista, sillä esimerkiksi liikunnan rooli vaihtelee hyvän olon 
hankkimisesta laihduttamiseen ja kehon muokkaamiseen, jolloin motiivina ei ole hyvä 
mieli vaan kehoihanteen tavoittelu. Tuoko liikunta itsevarmuutta ja hyvää oloa sittenkin 
paljolti sen vuoksi, että nainen tietää toimineensa ”oikein”, kun hän on rääkännyt keho-
aan ja polttanut kaloreita? Lukijoiden tiedetään miettivän omaa ulkonäköään ja erilaiset 
kyselytulokset vahvistavat tätä tietoa. Lukijat voinevat samaistua lehtien sivuilla omista 
ulkonäköhuolistaan kertovien naisten tarinoihin, ja jopa Hollywood-tähdet ja huippu-
mallit paljastavat satunnaisesti kokemuksiaan ulkonäköpaineista. Myös toimittajat myön-
tävät ulkonäköpaineet omakohtaisia näkökulmia ottavissa jutuissaan. 
Haastatteluaineistossa henkistä kasvua ja itsevarmuuden lisääntymistä ilmentävät 
myös pohdinnat rohkeuden lisääntymisestä ja varmuudesta puolustaa omia valintojaan 
kritiikistä huolimatta. Nuoruuteen liitetään usein rohkeus, mutta haastatteluaineistossa 
nuoruuden piirteeksi mainittiin epävarmuus: ihmisten puheita kuunneltiin nuorempana 
herkällä korvalla. Myös iän tuoma vakuuttavuus mainittiin. Lehtiaineistossa ”mitä muut 
ajattelevat” -huolet liitetään varsinkin ulkonäköpaineisiin, mutta samantyyppisestä huo-
lesta on kysymys myös sukulaisten mielipiteiden ja tuttavien ”tiedustelujen” kohdalla. 
Molemmissa aineistoissa käsitellään näitä paineita, ja haastatteluaineistosta voi päätellä, 
että aikuisen ei tulisi kantaa liiemmälti huolta muiden mielipiteistä. Tämä koskee eritoten 
ulkonäköä ja muita pinnallisina pidettyjä asioita koskien. Haastateltavat suorastaan ko-
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rostivat, kuinka pinnallisiin asioihin tulisi suhtautua huoletta, esimerkiksi unohtaa pai-
non jatkuva tarkkailu.  
Haastattelemani naiset pitivät tärkeänä ”pään pitämistä” elämänkulun valinnoissa. 
Naisten kertomuksissa arvostelulle antoivat aihetta monet erilaiset asiat. Suku tai äiti ei 
hyväksy naisen eroa kumppanistaan, opintojen aloittaminen uudelleen saattaa herättää 
kummastusta, lasten hoitamiselle kotona tai hoitoon viemiselle saatetaan vaatia peruste-
luja ja niin edelleen. Lehtiaineistossakin kerrotaan läheisten ihmisten painostavista kom-
menteista ja kyselyistä, jotka voivat koskea mitä tahansa naisen elämänkentistä. Tyypilli-
siä aihepiirejä ovat lasten hankkiminen, opiskelujen eteneminen ja sinkkujen kohtaamat 
(heteronormatiiviset) tiedustelut poikaystävistä. Lehtitekstit kannustavat lukijaa ajatte-
lemaan omaa hyvinvointiaan ja arvostamaan itseään. Tehtyjen valintojen takana seisomi-
nen onkin hyvin läheinen ajatus omien polkujen kulkemiselle: naisen on hyvä seurata 
sydäntään ja kuunnella itseään. 
Naisen itsenäisyyttä pidetään lehtiaineistossa tärkeänä. Naisella tulee olla oma ura ja 
omat rahat, ja hänen tulee päättää itse omasta elämästään. Henkilöjutuissa ja erilaisia 
elämänkohtaloita esittelevissä jutuissa lukijalle tarjotaan mahdollisuus kurkistaa vaikka-
pa miljonäärin kanssa elävien, mutta omaa uraa rakentavien naisten elämään ja perehtyä 
esimerkiksi vaikeista parisuhteista irtautuneiden naisten ajatuksiin. Haastattelujutut 
kertovat, että omilla jaloilla seisova nainen selviytyy yksinkin, ilman miespuolista kump-
pania. Omilla jaloillaan seisova, itsenäinen nainen uskaltaa osoittaa oman tahtonsa, ja 
lukijaa kehotetaan harjoittelemaan tätä taitoa. Hyvä motto on: ”Usko itseesi.” 
Haastatteluaineistossa oman mielen mukaan toimiminen ja eläminen liitettiin aikui-
sen ominaisuudeksi. Aikuinen on kohtaloonsa alistunut siinä mielessä, että hän vain 
toteaa väsyneesti maailman olevan paha paikka. Tällaista asennetta arvosteltiin, ja vielä 
laajemmin passiivisuutta vastustettiin oman elämän kohdalla.  Aikuisen elämän pikku-
harmeista ei kannata tehdä suurta numeroa, mutta ankean elämän vangiksi ei tule jäädä.   
Stereotyyppinen väite on, että naisille on ominaista huolehtia muista. Kulttuurisesti 
vahva kuva huolehtivasta ja hoivaavasta naisesta tarkoittaa myös huolen kantamista, 
murehtimista. Eräs haastattelemistani naisista mietti, miksi hän yhä kantaa huolta aikui-
sen veljensä hyvinvoinnista, vaikkei veli olekaan tuen tarpeessa. Nainen pohti, johtuuko 
holhoaminen hänen sukupuolestaan. Naisten ajatellaan olevan herkkiä huomaamaan 
muiden toiveet ja tarpeet sekä erilaiset muut odotukset. Tämän lisäksi väitetään, että 
naiset tulkitsevat nämä signaalit itseensä kohdistuvina vaateina. Muutaman haastatelta-
van näkemys oli jokseenkin edellä kuvatun stereotypian kaltainen. Haastatteluaineiston 
kokonaisuuden perusteella naisten kanta vaikuttaisi kuitenkin olevan, että muut kuin 
nainen itse kasaavat paineita nuoren aikuisen naisen harteille. 
Molemmissa aineistossa kannetaan huolta läheisistä ihmisistä, lapsista ja myös omista 
vanhemmista tai isovanhemmista. Lehtiteksteissä naisen huolikuormaan kuuluvat myös 
parisuhteeseen ja työhön sekä ulkonäköön liittyvät huolenaiheet. Lehtiaineiston vastuus-
ta välittämää kuvaa käsitellessäni totesin, että haastateltujen tähtien tekemä hyvänteke-
väisyystyö mainitaan usein henkilöjutuissa. Lähimmäisten auttamisesta ja vapaaehtois-
työn tekemisestä kirjoitetaan myös arkisemmalla tasolla, muun muassa mainiten vertais-
tukena toimiminen. Arjen hyviä töitä edustavat lehtiteksteissä lisäksi pienet kohteliaat ja 
avuliaat teot. Lukijan elämänpiiriä lähellä ovat myös pohdiskelevat tekstit kulutusvalin-
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noista. Eettisen pohdintojen joukkoon luen lisäksi maininnat kasvissyönnistä, jonka pe-
rusteeksi on mainittu eläinten oikeudet tai ekologiset syyt.  
Molempia aineistoja lukemalla voi todeta, että hoivaava ja huolehtiva, vastuunsa tun-
teva aikuinen kantaa huolta paitsi perheestään, myös yleisemmin maailman tilasta. Eri-
tyisesti joitakin naisia huolestuttavat eettiset ja ekologiset kysymykset. Vaikka naistenleh-
tiä voi pitää osana kulutuskeskeisen elämäntavan ihannointia, sisältyy teksteihin run-
saasti myös lausumia tarkoin harkituista ostoksista. Haastatteluja tehdessäni kysyin, 
huolestuttaako haastateltavaa elinympäristön saastuminen tai mitä hän olettaa muiden 
ajattelevan tällaisista kysymyksistä. Suurin osa naisista vastasi miettivänsä omien toimi-
ensa ekologisuutta ja eettisyyttä, mutta jotkut totesivat, etteivät he murehdi tällaisia ky-
symyksiä. Muutama naisista toi taas esille omaa ”ekohörhöilyään”, kuten eräs naisista 
kuvasi perheensä elämäntapaa. Ryhmäkeskustelussa todettiin, että ihmiset tekevät mie-
lellään pieniä ekologisia valintoja hankkiakseen itselleen puhtaamman omatunnon. Koh-
tuuton kuluttaminen tuli esille haastatteluaineistossa, ja samaa teemaa käsitellään lehti-
teksteissäkin.  
Yksilöhaastatteluissa tiedustelin yleisemminkin huolenaiheita ja viittasin esimerkiksi 
laveasti ”tulevaisuutta varjostaviin tummiin pilviin”. Haastatteluissa tulivat tässä yhtey-
dessä mainituiksi ympäristöongelmien lisäksi erilaiset kriisitilanteet, muun muassa oma 
tai läheisten sairastuminen. Pelottavina kauhukuvina mainittiin läheisten kuolema, kodin 
palaminen ja väkivalta, josta mainittiin esimerkkinä niin sanotut perhesurmat. Satunnai-
sesti mainittiin huoli työllistymisestä. 
Kohtuullisesta elämäntavasta, downshiftaamisesta ja elämänarvojen puntaroinnista 
tällaisten arvojen kautta kerrotaan niin artikkeleissa kuin henkilöjutuissakin. Downshif-
taaminen liittyy toisinaan irtiottoon, ja elämänmuutostarinoiden osana esiintyvät toistu-
vasti pienemmät tulot ja lisääntynyt vapaa-aika – tosin usein tilanne voi olla juuri päin-
vastainen. Esimerkiksi yrittäjiksi ryhtyneiden kertomuksista on löydettävissä mainintoja 
vapaudesta valita työaikansa, mutta välttämättä kyseessä ei ole työmäärän väheneminen 
tai työhön käytetyn ajan supistuminen verrattuna entiseen. Lehtiaineiston kokonaisuutta 
arvioin niin, että voimakkaana kuuluu myönteinen suhtautuminen shoppailuun ja muu-
hun kuluttamiseen, mutta toistuvasti esiin nousee myös kohtuullisuutta ja ei-
kulutuskeskeisyyttä puoltavia kannanottoja. Yksilöhaastatteluissa käsiteltiin rahaan liit-
tyviä kysymyksiä muutoinkin kuin kulutuskriittisyyden kautta. Arvomaailmaan liittyvät 
kysymykset olivat kuitenkin kuultavissa taustalta myös silloin, kun rahaa pohdittiin 
niukkojen varojen ja perheen elättämisen näkökulmista.  
 
 
7.2 MIKÄ KULUTTAA NUOREN AIKUISEN NAISEN LUONNETTA NYKY-
YHTEISKUNNASSA? 
 
Synteesini on, että ikuisen nuoruuden tavoittelun ohella nykyisen naisen elämään, hänen 
aikuisuuteensa, yhdistetään niitä piirteitä, joita liitettiin myös hänen äitinsä elämänkul-
kuun. Kuten Blatterer (2010) tiivistää, käynnissä on kulttuurinen siirtymä, jossa aikuisuus 
määränpäänä on muuttunut tai muuttumassa nuoruudeksi ihanteena (a shift from adult-
hood as a goal to youth as a value). Olisi oltava sekä aikuinen että nuorekas: avoin muutok-
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selle, mutta vastuuta kantavalla tavalla; elettävä hetkessä, mutta panostettava turvattuun 
tulevaan; oltava kypsä, muttei jämähtänyt ja niin edelleen. (Blatterer 2010, 64, 69.) 
Kahtaalle kumartavat naiset kohtaavat tulkintani mukaan muun muassa taulukossa 
20 esittämiäni haasteita. On syytä korostaa, että taulukkomuoto esittää ilmiöt toisistaan 
erillisinä, mikä ei vastaa naisten arkitodellisuutta. 
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Edellä esitetty taulukko vastaa neljänteen tutkimuskysymykseeni viittaamalla edellisten 
analyysivaiheiden tuloksiin. Taulukon vasemmassa sarakkeessa on esitetty kulttuuriset 
kerrostumat, jotka sisältävät kulttuurin jatkuvassa virrassa liikkuvia puhumisen tapoja. 
Näiden sedimentoituneiden puhetapojen joukosta olen poiminut taulukkoon joitakin 
piirteitä, jotka kuvastavat kyseisiä kulttuurisia kerrostumia. Aloitan luonnetta kuluttavi-
en tekijöiden esittelyn kuvaamalla ristiriitaa, joka on seurausta normatiivisen aikuisuu-
den ja yksilöllisen, ”uudenlaisen”, aikuisuuden merkkien kohtaamisesta. Tämä ambiva-
lenssin kuvaus pohjustaa samalla kahta muuta ristiriitaa: liikkeellä pysymistä ja pysyvän 
sijan löytämistä sekä ajatusten ja arvojen tasolla liikkuvia ristiriitoja.  
Hyödynnän viimeiseen tutkimuskysymykseen vastaamisessa toimijuuden käsitettä. 
Ensinnäkin toimijuus liittyy tämän luvun keskeiseen ajatukseen moraalisesta luonteesta, 
josta nainen tahtoo pitää huolta. Tehdessään valintojaan niin lasten kotihoidosta kuin 
ulkonäköön liittyvistä kysymyksistä hän arvioi, mikä on oikein ja arvokasta. Toiseksi 
esitän joitakin käytännön tason esimerkkejä kutakin luonnetta kuluttavaa tekijää käsitel-
lessäni. Muun muassa Vanhalakka-Ruoho (2014, 194) summaa, että toimijuuden tarkaste-
lu on ollut empiirisessä tutkimuksessa haasteellista. Tutkimuksen keinoin on vaikea 
tavoittaa yksilön toimijuutta niin, että siitä voitaisiin lausua jotakin käytännöllistä, ei vain 
abstraktia (ks. Hitlin & Elder 2007, 185). Tässäkin tutkimuksessa haaste on ilmeinen, 
mutta joitakin käytännön tasolle yltäviä havaintoja on kuitenkin mahdollista esittää. 
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Kaikille edellä mainitsemilleni ristiriidoille eli luonnetta kuluttaville tekijöille on yhteistä 
jonkin tavoitteleminen, minkä näen ilmentävän nuoren aikuisen naisen toimijuutta. Ambi-
valentin aikuisuuden kohdalla viittaan aikuisuuden ideaalien tavoitteluun, ja joustavan 
turvan näen pyrkimyksenä rakentaa järjestyksen saarekkeita muuttuvan ympäristön 
sisälle. Viimeisenä tässä luvussa käsittelen polkujen valitsemiseksi nimeämääni ristiriitaa. 
Kysymys on oman elämän tekemistä omannäköiseksi. Kuten aineistot kertovat, valinto-
jen takana on itsemääräämisen tavoittelua, joka tulee sovittaa odotusten, toiveiden ja 
paineiden asettamiin raameihin.  
 
7.2.1 Normiaikuisuus ja omanlainen nuori aikuisuus: ambivalentti aikuisuus 
Nuoren aikuisen naisen ristiriitaista tilannetta voi purkaa Connidisin ja McMullinin (2002) 
muotoileman ambivalenssin käsitteen avulla 137 . Heidän mukaansa ambivalenssia on 
aiemmin lähdetty määrittelemään pääasiassa kahdelta suunnalta, rakenteiden ja yksilön 
näkökulmasta. Sosiaalisten rakenteiden tasolla perinteisesti määritelty ambivalenssi on 
muun muassa ristiriitaisten normien ja roolien aiheuttamaa kaksijakoisuutta. Yksilön 
tasolla puhutaan psykologisesta ambivalenssista ja subjektiivisista ristiriidoista. Connidis 
ja McMullin ovat kiinnostuneita perhesiteistä ja -suhteista, ja tässä viitekehyksessä he 
määrittelevät ambivalenssin käsitettä uudelleen. Tavoitteenaan heillä on muodostaa 
ambivalenssikäsite, joka toimii siltana yksilöllisen toiminnan – siis toimijuuden – ja sosi-
aalisten rakenteiden välillä. Tiiviisti ilmaistuna ambivalenssi tarkoittaa yksilön sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa kokemia ristiriitoja, jotka ovat alkuperältään rakenteellisia. 
(Connidis & McMullin 2002, 558–559, 565.) Yksilö ei kuitenkaan pelkisty objektiksi, vaan 
uudenlainen ambivalenssin käsite muistuttaa yksilön näkemisestä subjektina (Connidis 
2012, 51).  
Connidis ja McMullin (2002) painottavat neljää seikkaa määritellessään [uudella ta-
valla] sosiologista ambivalenssia. Ensinnäkin tulee huomioida jäsentyneet, vakiintuneet 
sosiaaliset suhteet ja suhdeverkostot. Niissä esiintyvät paradoksit ja ristiriidat tuotetaan 
uudelleen yksilöiden välisissä suhteissa, esimerkiksi perhesuhteissa. Tämä on lähtökoh-
dista toinen. Kolmantena ambivalenssiin kytketään toimijuus. Yksilöt toteuttavat toimi-
juuttaan neuvotteluissa, joita edellä mainituissa suhteissa käydään rakenteiden puristuk-
sessa. Neljänneksi Connidis ja McMullin tarkastelevat rakenteiden ja yksilön toimijuuden 
rajapintaa, jota he pitävät ambivalenssin ja myös sosiaalisen toiminnan syntysijana. Sosi-
aalinen toiminta viittaa subjektin toimintaan, joka horjuttaa tai ylläpitää rakenteita. (Con-
nidis & McMullin 2002, 559.) 
Connidisin ja McMullinin (2002) esittämää näkemystä ambivalenssista voisi käyttää 
esimerkiksi analysoitaessa nuoren aikuisen naisen pohdintaa lasten kotihoidosta tai koti-
töiden jakamisesta miespuolison kanssa, mutta haluan hyödyntää heidän ajatuksiaan 
vielä laajemmin. Olen keskittynyt tutkimuksessani naisiin, ja esittänyt rajauksen peruste-
luna, että naisen aikuisuus on erilaista kuin miehen aikuisuus. Connidisin ja McMullinin 
(2002, 562) käsittein kysymys on sukupuolten erilaisista privilegioista ja oikeuksista, jotka 
ilmenevät eri tavoin erilaisissa sosiaalisissa suhteissa, esimerkiksi juuri perheessä.  
                                                     
137 Ambivalenssi on käsitteenä, kuten toimijuuskin, kirjavasti käytetty (ks. esimerkiksi moninaisesta 
käytöstä perheen kontekstissa Connidis 2012, 48–50).  
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Olen todennut, että nuoren aikuisen naisen arki näyttää ja kuulostaa aineistoissani 
kiireiseltä ja raskaalta hänen siirtyessään roolista toiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
siirtymisiä kodin piiristä, äidin ja vaimon roolista, ”aikuisen” työ- ja ”nuoren” opiskelu-
velvoitteiden pariin. Nainen saattaa kokea, että hänellä on juuri sukupuolensa vuoksi 
päävastuu kodista(kin) huolimatta siitä, että hänkin tekee palkkatyötä ja mahdollisesti 
myös opiskelee, tekee vapaaehtoistyötä tai hoitaa vanhempiaan. Naisen tasapainoilu ja 
neuvottelu näiden vaateiden välillä on ambivalenssia juuri Connidisin ja McMullinin 
(2002, 562–564) tarkoittamassa mielessä.  
Mitä syvemmälle olen aineistoihin uppoutunut ja mitä useampaan otteeseen olen nii-
tä analyyttisin silmin lukenut, sitä vakuuttuneempi olen, että nuori aikuinen nainen on 
ottanut ambivalenttiuden osaksi omaa aikuisuuden kuvaansa. Toisaalta he kumartavat 
luonteensa puoleen pyrkiessään pitämään kiinni omista ihanteistaan, jotka ovat osin 
muun muassa Blattererin (2007a, 2007b, 2007c) kuvaaman normiaikuisuuden mukaisia 
piirteitä, osin jonkinlaisen uuden aikuisuuden merkkejä. Sosiaalisten rakenteiden puris-
tuksessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja omassa sisäisessä pohdinnassaan naiset 
ovat aktiivisia toimijoita, subjekteja. He pyrkivät vastaamaan itseään ympäröiviin odo-
tuksiin, täyttämään institutionaalisten roolien vaatimuksia ja toimimaan kuten suomalai-
sen yhteiskunnan jäseneltä odotetaan. Samaan aikaan he toimivat myös ”toisin” eli he 
testaavat rakenteiden pitävyyttä. Toimijuus on kaikkea tätä toimintaa, jonka seurauksena 
– tutkimuksen käsittein – kulttuuriset kehät muovautuvat alati.  
Normiaikuisuutta voi, kenties hieman karrikoiden, pitää 1960-luvun kuvana, jonkin-
laisena kauniina yhdysvaltalaisena kiiltokuvana, jota esimerkiksi mustan ja köyhän nai-
sen oli tai on liki mahdotonta tavoittaa. Suomalainen normiaikuisuus on samaan tapaan 
kiiltokuva. Se koostuu sinällään monien suomalaisten ulottuvilla olevista asioista kuten 
vakituisesta työstä, omistusasunnosta, puolisosta ja lapsista, mutta kuva on särötön; 
siihen eivät sovi esimerkiksi huolet työn jatkuvuudesta. Tästä huolimatta normiaikui-
suuden ideaali kuvastaa tuttua ja ennakoitavaa elämänkulkua, ja tässä mielessä sillä on 
normatiivinen roolinsa. Normia voi toki myös vastustaa, mitä edustavat muun muassa 
haastatteluaineiston kulutuskriittiset kannanotot ja molempien aineistojen ihasteleva 
suhtautuminen ei-vakituiseen työhön.  
Naiset tunnistavat kauniit kuvat epätodellisiksi. Tulkitsen aineistoja niin, että he kui-
tenkin tasapainottelevat sen välillä, tavoitellako normatiivista tai "ihanteellista" kuvaa vai 
asettuako rakentamaan omanlaista aikuisuuttaan, jonka he myös ymmärtänevät olevan 
sosiaalinen konstruktio: uudenlainen, moninainen, ikärajaton, joustava ja yksilöllinen 
aikuisuus. Molempien aikuisuuksien ympärille virittyy monenkirjava verkko keskenään 
ristiriitaisia mielikuvia, tavoiteltavia ihanteita ja huolestuttavia uhkakuvia. Nuoren aikui-
sen naisen tilanne voi vaikuttaa [tällä tavoin kuvattuna] jopa raastavalta, mutta aineisto-
jeni naiset ”pärjäävät” ja selviytyvät; konstruoivat omia aikuisuuksiaan. Osittain selitys 
piilee ihmisten halussa esittää itsensä suotuisassa valossa. Taipumus ei katoa haastattelu-
tilanteissakaan (Jokinen 2005, 39–41), onhan haastattelukin inhimillisen vuorovaikutuk-
sen tilanne.138 Haastattelupuheita kuunnellessa ei voi välttyä ajattelemasta, että naiset 
                                                     
138 Tilanteen voi rinnastaa esimerkiksi Alasuutarin (2007) kuvailemaan moraalisten periaatteiden 
ristituleen. Hänen mukaansa ihmiset käyttävät tällaisessa tilanteessa normatiivisuutta "lähteenä 
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väittävät selviytyvänsä tai että normiaikuisuuden normatiivisen roolin kyseenalaistami-
nen ei ole aukotonta ja kiistämätöntä.  
Ei ole mielekästä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, mitä yksilö todella 
sisimmässään ajattelee. Kuitenkin on syytä mainita, että normiaikuisuuden kyseenalais-
taminen voi hakea käyttövoimansa monista eri lähteistä tai omanlaisen elämän eläminen 
on joskus pikemminkin pakotettua kuin aktiivinen valinta. Niukat tulot ja prekaari (työ-
markkina-)tilanne voivat johtaa siihen, ettei nuori nainen voikaan haalia normiaikuisuu-
den merkkejä. On selvää, että esimerkiksi haastattelutilanteessa yksilö voi kuitenkin 
ilmaista, ettei hän kaipaakaan tällaisia merkkejä, vaikka omat sisäiset ajatukset olisivat 
päinvastaisia. Yhtälailla mahdollista on, että hän ei ole itsekään aivan tietoinen intentiois-
taan, toiveistaan ja arvostuksistaan. 
Selviytyminen on myös todella totta: naiset toimivat ja elävät arkista elämäänsä eivät-
kä ole lamaantuneita tai toivottomia. Kiiltokuvamainen arjen sankaruus on yleisesti tun-
nettua retoriikkaa (Koski & Harinen 2008, 10), mutta aineistojen valossa väitän kuitenkin, 
että nuoren aikuisen naisen tilannetta luonnehtii ”kamppailu”. Naisen elämä on aineis-
toissa ”voimainkoetusta” erilaisten roolien ja tehtävien sekä odotusten, paineiden ja huol-
ten vuoksi. Nugin (2008) ajattelee, hieman Baumanin (2001, 52) tavoin, että nykyisessä 
epävarmuudessa tarvitaan erilaisia coping- eli hallintakeinoja. Nugin esittää, että nuorten 
aikuisten joustavat tavat määritellä käsitteitä ovat tällaisia hallintakeinoja: ”Ihmiselle on 
luonteenomaista kehittää epävarmuudessa selviytymiskeinoja ottamalla käyttöön erilai-
sia coping-keinoja. Eräs näistä keinoista voi olla, että ihmiset kehittävät joustavia käsittei-
tä eli määrittelevät nuoruutta ja aikuisuutta kontekstuaalisesti.” (Nugin 2008, 193.) Ai-
neistojen naiset, haastatellut henkilöt ja lehtitekstien hahmot, tukevat lausumillaan tätä 
näkemystä. He kertovat yhtäältä, kuinka he määrittyvät kompetenteiksi aikuisiksi, esi-
merkiksi puhuessaan vastuun kantamisesta ja sitoutumisesta, mutta toisaalta he kertovat 
joustavasta nuoruudestaan ja vapaudestaan.  
Toimijuuden sanastoa käyttäen voi sanoa, että naiset vastaavat subjekteina aikakau-
den haasteisiin. Kuten Vanhalakka-Ruoho (2014) huomauttaa, toimijuudella on ajallinen 
ulottuvuutensa ja yksilöllä toimintaympäristönsä. Lähestymällä yksilön tekemiä valintoja 
elämänkulun näkökulmasta tullaan hänen mukaansa huomioineeksi se, ettei elämää voi 
esittää kehityskaarena, vaan ”kehitys on monisuuntaista”, ja elämään sisältyvät niin 
kasvu kuin luopuminen. Tietyssä hetkessä elävä ja toimiva yksilö omaa elämänhistorian-
sa, mutta hän katsoo myös tulevaan. Lisäksi yksilön toimintaympäristö muuttuu ja 
muuntuu jatkuvasti. (Vanhalakka-Ruoho 2014, 194, 199.)  
Ambivalenttiin aikuisuuteen liittämäni ristiriidat normiaikuisuuden ja uudenlaisen 
aikuisuuden tavoittelusta niihin kuuluvine merkkeineen edustavat ajallista näkökulmaa 
toimijuuteen (ks. Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi 2014, 208). Ensinnäkin 
yksilö tarkastelee omaa elämänkulkuaan suhteessa ”oletettuun”, normatiiviseen elämän-
kulkuun ja seuraa sekä sosiaalisen että biologisen kellon käymistä. Toimijan tehtävänä on 
sovittaa ajankulut toisiinsa. Toinen ajallinen piirre on aikakauden olemus. Nuoruudelle 
                                                                                                                                   
narratiivisesti rakennetulle henkilöydelle esittämällä itsensä subjektina, joka selviytyy" mainitussa 
ristiriitaisessa tilanteessa. Toisin sanoen me esitämme erilaisia periaatteita, joita kerromme noudat-
tavamme, mutta emme ikään kuin piittaa siitä, etteivät periaatteet sovi yhteen. (Alasuutari 2007, 81.) 
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tyypillisiä ominaisuuksia ihaileva aikakausi, tämän tutkimuksen termein notkea moder-
ni, kannustaa pitämään kiinni nuoreksi määrittymisestä. Yksilöllinen elämänkulku on 
kiinnostavuutensa (ja jopa jännittävyytensä) vuoksi sekä tulevaisuuden toive että tämän 
hetken tehtävä. Taakseen katsoessaan yksilö voi olla tyytyväinen, ettei jämähtänyt, vaan 
on saanut kokea elämässään paljon. Tämä antaa myös rohkeutta tuleviin irtiottoihin. 
Taustalla ja yksilön mielessä on kuitenkin myös normiaikuisuuden ideaali tuttuine 
merkkeineen. Nuori aikuinen nainen joutuu valitsemaan, mitä näistä aineksista poimii ja 
mitä ei. Valintoja rajoittavat hyvin konkreettiset seikat, esimerkiksi taloudellinen tilanne, 
mihin jälleen kytkeytyy polveileva elämänkulku mahdollisine pätkätöineen, irtisano-
misineen tai avioeroineen. Elämänkulku on yhtä aikaa sekä yksilöllinen että ”standardi-
malliin” verrattu ja tietyissä puitteissa rakentuva (Buchmann 1989, 67–71). 
 
7.2.2 Sitovuus ja vapaus: joustava turva 
Aineistoille on luonnollisesti ominaista monenlaisten katsantokantojen esittäminen ja 
suoranainen ristiriitaisuus. Eräs erityisen vahva ristiriita on työn sitovuuden ja kaivatun 
vapauden välillä. Lehtiaineistossa ihaillaan ”kovaa työntekoa”, ja esitellään henkilöitä, 
jotka tekevät ”pitkää päivää”. Yhtälailla lehtiteksteissä ihastellaan irtiottoja, joiden kim-
mokkeena on downshiftaaminen, työn vähentäminen tai tavanomaista kesälomaa pi-
demmän vapaan viettäminen.  
Samaan tapaan suorastaan vastakkaisia lausumia sisältyy myös haastatteluaineistoon. 
Muutamat naisista kertoivat halustaan koostaa työnsä mahdollisimman vapaasti erilaisis-
ta palasista, omaa osaamistaan myyden. Kuitenkin naiset pohtivat, kuinka tällainen va-
linta vaatisi esimerkiksi puolison taattuja tuloja. Lehtiaineistossa luovan työn tekijät ker-
tovat, että tällaisesta tavasta hankkia toimeentulonsa on myös ikäviä seurauksia. Ongel-
mallista on, että työtä tehdään käytännössä koko ajan. Mahdollisten työtilaisuuksien 
tarkkaileminen, työyhteisön ja määrättyjen työaikojen puute vaivaavat vapaan työn teki-
jän mieltä.  
Kun jo kysymys lasten hankkimisesta on ristiriitainen, on sellainen myös valinta las-
ten hoidon järjestämisestä. Kun lapset kasvavat, naisen täytyy päättää, hoitaako heitä 
kotona vai palatako palkkatyöhön tai etsiä työpaikka. Jos nainen jää kotiin, hän voi ai-
neistojen mukaan tehdä sellaisia asioita, joille ei palkkatyön ohessa olisi aikaa. Kotoiluju-
tuista tutut sävyt ovat mukana haastateltavan puheissa, kun hän miettii, kuinka on aikaa 
käydä retkellä lasten kanssa lähimetsässä tai lukea rauhassa Muumi-kirjoja. 
Tämän koko tutkimuksen taustana on näkemys notkeasta modernista, liikkuvasta ja 
epävakaasta maailmasta. Tämä näkökulma suuntasi minua hakemaan aineistoista viittei-
tä liikkuvuudesta, mutta yhtälailla etsin vastakkaisia näkemyksiä horjuttaakseni tulkinto-
jani. Jo lehtijuttujen sisältöjen tarkastelu osoitti, että irtiotot ja muutostarinat ovat yleisiä 
aiheita naistenlehdissä. Haastatteluaineistossa oli kuultavissa niin huoletonta suhtautu-
mista avoimeen tulevaisuuteen kuin mietteitä epävarmuudestakin. Epävarman liikku-
vuuden tematiikalle vastakkaisena äänenä kuuluu molemmissa aineistoissa toivotun 
avoimuuden ohella kaipuu johonkin vakaaseen ja turvalliseen. Koti, jossa on mahdolli-
nen perhe, on haastatteluaineistossa turvasatama, jonne nainen voi vetäytyä. Luen lehti-
aineiston homing- eli kotoiluaiheisia juttuja jatkona samalle kaipuulle. Niissä rakenne-
taan omaa pesää, ja joskus pesä perustetaan nostalgisesti maalle tai kotiseudulle, kenties 
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vanhaan taloon. Teksteissä motiivina toimii aitouden kaipaus, halu nähdä ikkunasta 
muuta kuin kaupunkimaisemaa. Hillopurkit ja puuhellan lämmitys konnotoivat itse 
tekemistä, paluuta vanhaan ja luonnonläheistä elämää. Eräs haastattelemani nainen ku-
vasi elävästi, kuinka hän katselee omaa pihamaataan ja puutarhaansa teekuppi kädessä. 
Trendin (helmikuu 2010, 28) sanoin ”omaa identiteettiä ja elämän merkityksiä haetaan 
lähipiiristä ja kodista”.139 Pidän tulkintaa sinällään osuvana, mutta näen sen kaipaavan 
täydennystä. Millaisia merkityksiä naiset hakevat? Oletan, että väitteessä viitataan ”ai-
touteen”, joka kuitenkin pakenee määrittelyä.  
Oma tulkintani on, että naisten kompromissiratkaisu on pyrkiä muodostamaan järjes-
tyksen saarekkeita liikkuvan ja jopa levottoman ympäristön sisälle. Koti ja perhe nousivat 
aineistoista esiin turvapaikkoina, ja lohdullista tuttuutta haettiin niin puuhellan lämmös-
tä kuin lapsuuden äänimaisemasta. Rauhan saarekkeita tiheän arjen keskellä ovat myös 
lyhyet levonhetket omassa seurassa, ”vapaana” esimerkiksi lapsista. 
Lehtiaineistoa analysoidessani kiinnitin huomiota Museo-lehden (2/2013, 6–9) artikke-
liin, jossa tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkija Anna Kirveennummi pohtii: "Pala-
taan tuttuihin asioihin, lähelle. Se on keino käsitellä synkäksi ajateltua tulevaisuutta." 
Jutussa selostetaan, miten epävarmuudessa aletaan kunnostaa huonekaluja ja halutaan 
sormiin pullataikinaa ja multaa. Jutun sanoin ”nykymaailma on arvaamaton” yllättävine 
yt-neuvotteluineen ja temppuilevine tietokoneineen ja aikatauluineen. ”Koulutus, avio-
liitto tai vakituinen työsopimus eivät enää ole varmoja avaimia auvoon”, jutussa kirjoite-
taan. Vaikka elämä eroaa monin tavoin siitä, mitä se oli aiemmin – pitkät työsuhteet, 
perhettä sitovat normit ynnä muut vakautta tuovat puitteet – eivät aikuisuuden mitta-
puut ole täysin muuttuneet. Vakituisuus ja vakaus ovat edelleen aikuisuuden tunnus-
merkkejä, väittää Blatterer (2007b). 
Joustavalla turvalla viittaan (jälleen ambivalenttiin) tilanteeseen, jossa sitovuus ja va-
paus käyvät vuoropuhelua tai pikemminkin kietoutuvat toisiinsa. Pohdin muun muassa 
lehtitekstien kovaa työntekoa kohtaan osoittamaa ihailua ja kuvauksia, joiden mukaan 
naiset saattavat olla töissä liki vuorokaudet ympäri. Haastatteluaineistossa tuli taas esille 
halu koostaa oma työ vapaasti palasista. Molemmissa aineistoissa toivotaan, että aikaa 
itselle ja tärkeiksi koetuille harrastuksille ja muille vapaa-ajan tehtäville olisi runsaasti. 
Huomasin päätyväni umpikujaan, kun yritin ymmärtää aineistojen välittämää kokonais-
kuvaa: on hienoa, kun koko elämä on työtä, mutta myös muille toimille pitää silti olla 
paljon aikaa. Työ tuottaa turvaa esimerkiksi palkan, työyhteisön ja aikataulujen muodos-
sa, mutta se sitoo. Aineistoista kuuluu toive, että omat aikataulut olisi mukava laatia, 
mutta lehtitekstien mukaan se voikin tuottaa paineita, hermoilua ja jossittelua. Vastinpa-
reja on löydettävissä muitakin: yksin tekeminen vai työkaverit ja -yhteisö; työ(päivä)n 
sisällöistä vapaasti päättäminen vai tarkemmin ohjattu työ; konkreettinen vai luova työ. 
Haastattelemani naiset eivät edellä kuvaamaani ristiriitaa puineet. He vaikuttivat ole-
van pikemminkin avoimia kaiken suhteen. Haastatteluaineiston kokonaiskuvaa voi 
                                                     
139 Country living -lehden Maalla slogan on ollut pitkään ”Aitoa elämää”. Aineistoja analysoidessani, 
vuosina 2013–2014 eräs lehden mainoslauseista kuului: ”Aitoja elämyksiä ja unelmia” ja toi-
nen: ”Aitoa elämää ja unelmia”. Lehteä tehdään leppoisampaa elämää tavoitteleville. 
(http://www.otavamedia.fi/web/guest/maalla 26.5.2014.)  
  405 
 
luonnehtia ”katsotaan, mihin elämä vie”, pätkätyöhön, uusien opintojen pariin vai jon-
nekin muualle; äidiksi vai ei. Jäin pohtimaan, puhuuko tällaisissa aineistokatkelmissa 
aktiivinen vai ei-toimiva toimija eli odotteleva tai jopa vetäytyvä toimija (Vanhalakka-
Ruoho 2014, 198). Kysymykseen ei liene yhtä vastausta, sillä inhimillistä toimintaa ei ole 
mahdollista esittää on/off -valintoina. Katkelmat ovat kuitenkin enemmän myönteisiä ja 
tulevaan suuntautuvia kuin passiivisia, eikä niissä välity ainakaan lannistuneisuutta. 
Blatterer (2007b, 32–33; 2007c) pohtii, kuinka nuorten aikuisten kokemus edessä aukea-
vista mahdollisuuksista liittyy aikuisen päätäntävaltaan. Myös Arnettin (2004) mukaan 
nuoreen aikuisuuteen liittyy laaja odotushorisontti, mahdollisuuksien maailma. Hänen 
esityksessään korostuu positiivisuus (ks. esimerkiksi Arnett 2004, 205–206), mutta Blatte-
rerin näkemys on enemmän uhkien tai ainakin katkonaisuuden sävyttämä. Vaikka pää-
täntävaltaa on, eivät päätökset ole ehdottomia. Liki kaikki on peruttavissa ja valittavissa 
uudelleen, ja pitävien päätöksien asemesta solmitaan toistaiseksi voimassa olevia sopi-
muksia (until further notice). (Blatterer 2007b, erit. 32–34.)  
Bauman (1997) on määritellyt vapauden kyvyksi valita ja päättää. Valintoihin liittyy 
kuitenkin lapsuudesta saakka vastuu. Baumanin mukaan kuulemme alituisesti, kuinka 
vastuu seurauksista on kannettava itse, tehtiinhän valintakin itse. Vapauteen kiinnittyvät 
rangaistukset, sillä vääristä valinnoista eli sääntöjen rikkomisista on seurauksena sankti-
oita. Edelleen on tärkeää huomata, ettei vapaus ole rajatonta, sillä muiden yksilöiden 
pyrinnöt, vapaat valinnat, supistavat valintojen kirjoa. Yksinkertainen esimerkki on osal-
listuminen jonkin koulutuksen valintaprosessiin. Muut hakijat kaventavat omaa mahdol-
lisuuttani tulla valituksi. Edelleen jonkun muun teko voi aiheuttaa seurauksia minulle; 
samaista esimerkkiä jatkaen Bauman mainitsee aloituspaikkojen määrän. Vapautta rajoit-
tavat myös voimavarat eli yksilön lähtökohdat, niin taloudelliset kuin muun muassa 
aiempiin saavutuksiin liittyvät seikat sekä lisäksi esimerkiksi sukupuoli. Aiemmat te-
komme ovat tuoneet meidät tiettyyn pisteeseen, jossa valintoja tehdään tiettyjen rajoitus-
ten vallitessa. (Bauman 1997, 29–33, 47–48.) 
Työelämän kontekstissa epävarmuudesta puhutaan nykyisin itsestäänselvyytenä. 
Työntekijöiden näkökulmasta pätkittäisyys voidaan esittää joskus vapaaehtoisena haluk-
kuutena vaihtaa työpaikkaa riittävän usein, jottei jämähdä. Bauman (2001) muistuttaa 
kuitenkin työsuhteiden olemuksen muuttumisesta tai tarkemmin neuvotteluasemien 
muuttumisesta. Työntekijöiden ja työnantajien väliset kohtaamiset eivät ole nekään en-
nallaan eli samanlaisia kuin muutamia vuosikymmeniä sitten, niin kutsuttujen fordistis-
ten yrityksien aikakaudella. Bauman väittää, että nykyisin riippuvuussuhteet eri osapuol-
ten välillä ovat hauraat. Neuvottelupöydästä voi äkkiarvaamatta kadota kokonaan toinen 
osapuoli, johtajat ja sijoittajat, jolloin työntekijälle jäljelle ei jää ketään, kenen kanssa neu-
votella. (Bauman 2001, 36.)  
Kuten olen tuonut esille, toimijuuden rajat ilmenevät hyvin arkisella tasolla, esimer-
kiksi rahapulana ja pelkona työn jatkuvuudesta. Epävarmojen työsuhteiden aikana omi-
en kantojen esittäminen voi olla vaarallista eritoten sellaisille työntekijöille, jotka eivät 
täytä muutoinkaan ideaalin työntekijän mittoja (ks. Sennett 2002, 100). Tällainen hei-
kommassa asemassa oleminen luonnehtii nuoren naisen sijaa työmarkkinoilla. Hänen 
kohdallaan raskaudet ja hoitovapaat ovat riski ja haitta työnantajalle. Haastatteluaineis-
tossa kerrotaan, kuinka määräaikainen työntekijä pyrkii kuuliaisuuteen. Toisinkin voi 
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toimia: naisen vapaaehtoisesti tekemät omanlaiset valinnat ovat periaatteessa mahdollisia. 
Edellä sivutun lasten pitkäkestoisen kotihoidon valitsemisen ohella naisen tekemiä rat-
kaisuja saattavat olla muun muassa liikkuminen työn ja opintojen välillä tai muunlainen 
vapaaehtoinen työsuhteiden pätkiminen. Huolettomana tällaisia päätöksiä ei voi kuiten-
kaan tehdä. Kuinka pitkälle työnantajan voi odottaa joustavan, entä tukeeko puoliso 
valintoja ja millaista taloudellista tukea naisen on mahdollista saada yhteiskunnalta; entä 
muiden esittämä arvostelu? Entä kuinka nainen itse arvioi ja arvottaa omia valintojaan? 
Pysyvyys ja vakaus ovat yhä arvokkaita ominaisuuksia, ja mikäli valitsee fragmentaari-
suuden, noudattaa toisenlaista ideaalia.  
 
7.2.3 Omat valinnat ja muiden vaatimukset: polkujen valitseminen 
Saastamoinen (2005) luettelee muutoksia, jotka näkyvät myös suomalaisessa yhteiskun-
nassa: maailmanpoliittisen tilanteen muutokset, teknologiset innovaatiot ja teknologisoi-
tuminen sekä luonnon sietokyvyn ylittäminen. Näihin kaikkiin ”kehitysaskeleisiin” liit-
tyy lukuisa joukko seurannaisvaikutuksia. Esimerkiksi teknologisoitumisesta, tietover-
koista ja tiedon lisääntymisestä on ollut seurauksena kulttuurin pirstoutuminen. Me-
diatuotteiden kuluttajien valinnanvara on lisääntynyt ja esimerkiksi suomalaiset eivät 
seuraa enää edellisten vuosikymmenten tapaan samaa tv-kanavaa. (Saastamoinen 2005, 
103–104.) Konkreettisia esimerkkejä lisääntyneestä kielteisestä pätkittäisyydestä ja myön-
teisestä yksilön vapaudesta ovat työsuhteet ja avioliitto. Nykyisin nainen voi olla perheen 
elättäjä, ja hän voi periaatteessa valita ammattinsa vapaasti, vaikka käytäntö kertookin 
yhä sukupuolten ammatillisesta segregaatiosta ja palkkaeroista (Aronson 2008, 72–73; 
Brannen & Nilsen 2002, 515). Työuraa ei kuitenkaan ole ennalta määrätty sukupuolen tai 
esimerkiksi vanhemman ammatin perusteella, vaan yksilö rakentaa itse oman, usein 
pätkittäisen, työuransa. Työsuhteita ja ammatteja voi olla elämän mittaan useita, joten 
ammatti-identiteettikään ei ole yksi ja tietty. (Bauman 2005b, 27.) Avioliiton voi päättää 
avioeroon, eikä naisen tarvitse väistämättä ja ehdottomasti jäädä esimerkiksi väkivaltai-
seen suhteeseen.140 
Nuori aikuinen suomalaisnainen elää tilanteessa, jossa valintojen paljous on sekä 
myönteistä että kielteistä. Bauman (2001, 141–143) muistuttaa, että notkistunut yhteiskun-
ta ja pehmentyneet puitteet mahdollistavat yksilöille irtiottoja ja tilaisuuksia parantaa 
elämänsä laatua. Pelkän kielteisen pirstaleisuuden ja siitä seuraavan epävarmuuden 
korostaminen ei sovi kuvaamaan aineistojen välittämää kuvaa naisen todellisuudesta. 
Myös epäjatkuvuuksien ja poukkoilevan elämänkulun korostamista on syytä varoa. Yksi-
lö itse voi hakea elämänkertomukselleen koherenssia, eli kuten Vilkko (1997, 53) on ha-
vainnut, postmoderni fragmentaarisuus ei koske ”jälkikäteen” kerrottua omaelämäker-
taa141.  
                                                     
140  Tällaisten esimerkkien kohdalla tulee kuitenkin muistaa muun muassa sosiaaliset paineet ja 
taloudelliset realiteetit. Työ- tai parisuhdetta voi olla pakko jatkaa, jotta ei tulisi torjutuksi omasta 
yhteisöstään tai jotta toimeentulo ei romahtaisi.  
141 Bauman (2002, 103) kirjoittaa identiteettien näennäisestä pysyvyydestä viitaten ”elämäkerrallisen 
kokemuksen läpi” katsomiseen ja toteaa, että eletty ja koettu identiteetti pysyvät koossa  mielikuvi-
tuksen ja ”ehkä myös haaveilun liiman avulla”. 
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Aineistot kertovat valinnoista, suunnanotoista, arvokysymyksistä ja niin edelleen – 
molempien aineistojen kautta piirtyy kuva nuoren aikuisen naisen käymistä moninaisista 
pohdinnoista. Naisen tekemät suuret elämänvalinnat, mutta myös yksittäiset ostopäätök-
set ja monet muut pohdintaa ja harkintaa vaativat tilanteet ovat molemmissa aineistoissa 
keskeisiä. Rakenteiden pehmenemistä kuvastaa erityisellä tavalla lehtitekstien lukijalleen 
toistama väite, että hänestä voi tulla mitä vain. Oman onnensa seppä, joka tekee itse omat 
valintansa, on ideaali. Todellisuudessa valinnanvapaus on rajallista ja tehdyistä valin-
noista koituvat seuraukset on pystyttävä kohtaamaan. Muiden esittämä arvostelu, ”vää-
rät” valinnat ja epäonnistuneet elämänmuutokset eivät ole aineistoissa esillä samassa 
määrin kuin jutut rohkeista irtiotoista ja omien ratkaisujen puolustamisesta, mutta silti-
kään omien teiden kulkemista ei esitetä edes lehtiaineistossa ongelmattomana ja helppo-
na. Lehtitekstit kannustavat lukijaa ja valavat häneen itseluottamusta. Samalla tekstit 
tulevat välittäneeksi viestin, että lukijan odotetaankin tavoittelevan vaativampia päämää-
riä ja pyrkivän alati eteenpäin. Haastatteluaineistoon sisältyy lausumia, jotka kertovat 
pidemmälle kouluttautumisesta ja ”jonkin” saavuttamisesta; lehtitekstit käsittelevät tois-
tuvasti menestystä.  
Nivala ja Saastamoinen (2007) kirjoittavat, että Suomessa – ainakin maaseudulla – 
elämänkulku oli vielä sotien jälkeen ennakoitavissa, sillä perinteiset mallit ohjasivat yksi-
löitä paljon nykyistä voimakkaammin. Nyt ihmiset voivat pohtia yksilöllisyyttään, unel-
moida ja tavoitella erilaisia asioita142. Elämän mieluisaksi rakentaminen ei kuitenkaan 
aina onnistu, kuuluvathan epäonnistumiset eri elämänkentillä ihmisen elämään. Nivalan 
ja Saastamoisen mukaan ”keskeinen seikka niin sanotussa modernissa ahdistuksessa 
onkin tietoisuus siitä, että oma elämä voisi olla erilainen eikä unelmiaan voikaan saavut-
taa”. (Honneth 2004, 468–470; Nivala & Saastamoinen 2007, 16; Sinkkonen & Pulkkinen 
1996, 4.) Valintojen paljoudessa harkittujen päätösten toistuva tekeminen on rasittavaa ja 
kuten elämään kuuluu, ei valintojen seurauksia voi aavistaa. Ihmiset eivät voi tietää, mitä 
polkuja kannattaa valita (Sennett 2002, 7). 
Yksilö itsestään tietoisena ja yksilöllisenä olentona on käsitys, joka on syntynyt Eu-
roopassa renessanssin aikana (noin 1400–1500 luvuilla). Kollektiivinen identiteetti kor-
vautui yksilöllisellä, subjektiivisella identiteetillä ja yksilön mahdollisuudet määrätä 
omasta määrittelystään laajenivat. Toisaalta tämä tarkoitti myös velvollisuutta määritellä 
itsensä myös yksilönä, ei vain kollektiivin jäsenenä. Löystyvät siteet tuovat ihmiselle 
vapautta, mutta tiukkojen normien heiketessä vähenee samalla yksilön kokema tuki, sillä 
hänellä on vähemmän mahdollisuuksia turvautua ympäröiviin puitteisiin. Yksilöllisty-
miskehityksen on nähty tuottaneen tilivelvollisuuden itselle ja yksin kannetun vastuun 
epäonnistuneista kokeiluista elämässä. (Alasuutari 2007, 156–160; Nugin 2008, 202; Blat-
terer 2007b, 28–30; ks. myös Honneth 2004, 464–468.) 
                                                     
142 Yksilöllistymiskehityksen voidaan katsoa alkaneen keskiajalta ja kiihtyneen lähestyttäessä nyky-
hetkeä. Kehityskulku ei ole kuitenkaan suoraviivainen, ja siihen kytkeytyy laajoja, koko länsimaista 
yhteiskuntaa koskeneita rakenteellisia ja materiaalisia muutoksia, esimerkiksi sellaisia kuin kaupun-
gistuminen ja koulutusjärjestelmien rakentuminen. (Honneth 2004; ks. myös Buchmann 1989; Saas-
tamoinen 2007.) 
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Beckin (1995) mukaan yksilöllistyminen tarkoittaa teollisen yhteiskunnan elämänta-
pojen riisumista puitteistaan ja niiden puitteistamista uudelleen. Kyseessä on jälkimo-
dernille tyypillinen toiminta, jota yksilö tekee jatkuvasti: hän – Beckin sanoin – suunnitte-
lee, laatii, sovittaa, parsii ja paikkaa oman elämänkertansa. Tämä ei tarkoita, etteivätkö 
puitteistaminen ja uudelleen puitteistaminen voisi olla hyvin järjestelmällistä toimintaa. 
Yksilön näkökulmasta hänelle tarjoutuu uusi tapa elää ja järjestää elämänsä, vapaana tai 
vapaampana perinteisistä puitteista. Hän "näyttelee, lavastaa, esittää ja ohjaa oman elä-
mänkertansa, identiteettinsä, sosiaaliset verkostonsa, sitoumuksensa ja vakaumuksensa". 
Kun yhteiskunnan varmuudet hajoavat, täytyy yksilön rakennella itse omat, uudet var-
muutensa. Beckin mielestä meidät on tuomittu yksilöllistymään ja ottamaan uudenlaisia 
henkilökohtaisia riskejä. Kun ”yhteiskunnan elämäntilanne- ja käyttäytymiskategoriat" 
muuttuvat, yksilöiden on otettava ohjat omiin käsiinsä. (Beck 1995, 12, 27–29; ks. myös 
Honneth 2004, 469; Nivala & Saastamoinen 2007, 16–17.) 
Myös Nivalan ja Saastamoisen (2007) mukaan yksilöllisyys on nykyisin vaatimus143. 
Meillä on oma tyylimme, omat elämämme ja omat valintamme. Tällaisten merkkien 
hankkiminen on nykyisin paljolti ostamista. Kuten Nivala ja Saastamoinen tiivistävät: 
”Erilaistumisen ja samaistumisen tunnukset hankitaan ostamalla, ja markkinat ja media 
välittävät tätä maailmankuvaa jatkuvasti.” Mainokset ja sähköinen media kertovat meille 
moraalitarinoita eli kuvaavat, millainen on hyvä ihminen ja mitä tulee ostaa, jotta saavut-
taisi hyväksynnän. (Nivala & Saastamoinen 2007, 16–17; Saastamoinen 2007, 241.) 
Globaalissa mittakaavassa arvioituna elämme länsimaissa ympäristössä, jota luonneh-
tivat monien henkilöiden tapauksessa vauraus ja yhteiskunnallinen turvallisuus. Yksilöl-
listyminen tapahtuu näin ollen turvallisessa ympäristössä. (Beck 1995, 36–37.)144 Bauman 
(2001) toteaa saman seikan pohtiessaan refleksiivisyyttä, joka on hänen mukaansa nous-
sut keskeiseksi tavaksi määritellä nykyisyyttä. Bauman luonnehtii, ettemme ole niinkään 
järjestäytyneen yhteisön (polity) jäseniä kuin elämänpoliitikkoja (life politicians). Kuiten-
kaan emme juurikaan pohdi syvemmin päätöksiämme ja alista valintojamme kriittiselle 
harkinnalle. (Bauman 2001, 9–10.) Baumanin (1996b; 1996c) mukaan yksilöt nykyisin 
vaeltavat vailla tarkempia suunnitelmia ja pohtimatta tulevaa. Hän esittää, että ”elämä on 
itse itsensä peruuttavien määräysten sarja”. Tällä hän tarkoittaa sitä, kuinka nykyhetki eli 
tulevan mennyt, julistetaan mitättömäksi. Ajattelulleen ominaiseen tapaan hän maalailee, 
kuinka tämän päivän tieto on huomenna tietämättömyyttä, tänään hankittu työ on huo-
menna menetetty, uran suunnittelu on turhaa, ammatit muuttuvat, tänään vaalittu liitto 
katkaistaan huomenna ja niin edelleen. Nykyisyys tarjoaa sen, mitä tarjoaa, eikä nykyisen 
toiminnan vaikutuksia ole mieltä pohtia, sillä tulevan mennyt hetki on merkityksettö-
myydessään vailla valtaa. (Bauman 1996b, 181–185; Bauman 1996c, 271; ks. myös Bauman 
2001, 118.) 
                                                     
143 Näin on ollut heidän mukaansa eritoten 1960-luvulta alkaen (Nivala & Saastamoinen 2007, 16–17). 
144 On kuitenkin muistettava, että yhteiskunnallinen turvallisuus ja vauraus eivät tarkoita kaikenkat-
tavaa hyvinvointia. Yksilön turvallisuus rakentuu myös mikrotasolla. Aivan todelliset taloudelliset 
huolet koskettavat monia suomalaisia; samoin päihdeongelmat, lähisuhdeväkivalta ja monet muut 
vaikeudet rasittavat naisia perheineen.  
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Illerisin (2002, 95) mukaan yksilö toistuvasti "valitsee tiensä" ei vain ulkoisesti vaan 
myös sisäisesti: elämänkulun, elämäntavan ja identiteetin kannalta. Myös Blattererin 
(2007b) mukaan valinnat eivät koske ainoastaan kulutusvalintoja tai elämäntapaa vaan 
koko elämään suuntautumista, elämänasennetta (an orientation toward life per se). Hän 
näkeekin valintojen ja valitsemisen olevan avainsanoja selitettäessä nykyajan yksilön 
elämää ja koko hänen olemassaoloaan. Blatterer esittää, että tässä ajassa elävät yksilöt 
ovat länsimaissa kiinnostuneita maallisesta hyvästä elämästä, joita on tarjolla vain yksi. 
Niinpä tämä ainoa elämä tulee täyttää kokemuksilla, jotka tuottavat hyvän elämän tässä 
ja nyt. (Blatterer 2007b, 32–33.) 
Blatterer (2007b) nimeää kolme seikkaa, jotka asettavat tämän tavoittelun erittäin 
avoimeen maastoon. Ensinnäkin valintoja lopputuloksineen vaikuttaa Blattererin (2007b) 
mukaan olevan periaatteessa loputon määrä, sillä valintojen realisoitumisen katsotaan 
riippuvan yksilöstä itsestään. Kukaan muu ei (periaatteellisesti) määritä valintoja, vaan 
ne ovat yksilön omia. Toiseksi minkään valinnan lopputulos ei ole lopullinen, sillä aina-
kin teoreettisesti valinnat ovat peruutettavissa. Lisäksi valintojen runsaus yhdessä kulu-
tusyhteiskunnan tarvekeskeisyyden kanssa saa aikaan pysyvän tyytymättömyyden, ja 
yksilö ajattelee aina olevansa vain yhden askeleen päässä vielä parempaa. Blatterer tiivis-
tää, että yksilön elämä vaikuttaa loputtomalta päätöksenteko- ja valintaprosessilta, jota 
reunustaa avoin tulevaisuus. (Blatterer 2007b, 32–33.) Edessä avautuva näkymä ei kui-
tenkaan ole täysin avoin. Kaikkia rajoituksia ei voi vain pyyhkäistä pois, ja jotkin valinnat 
voivat näyttää johtavan ainoastaan yhteen lopputulokseen. Joskus lopputulosta ei voi 
aavistaakaan. Tulevia valinnanpaikkoja ja optioita on pyrittävä ennakoimaan (Åkerblad 
2014). Tämän tutkimuksen käsittein elämme kompleksisessa habitaatissa, jossa syyt ja 
seuraukset eivät seuraa toisiaan. Näistä rajoista huolimatta ja toisaalta juuri niiden vuoksi 
valintojen tekeminen on haasteellista. 
Valitseminen on vaivalloista myös siksi, että se tulee tehdä puutteellisen tiedon varas-
sa. Toimijuuden näkökulma nostaa esiin yksilön aktiiviset pyrinnöt. Kuten Åkerblad 
(2014) analysoi, ihmiset hankkivat informaatiota päätöstensä tueksi ja ovat näin toimies-
saan rationaalisia valintoja tekeviä toimijoita. Tieto on kuitenkin sirpaleista ja horjuvaa. 
Meiltä odotetaan esimerkiksi mediateksteissä oman elämän asiantuntijuutta, mutta kuin-
ka vaatimukseen voi vastata, kun emme voi tietää, mitä toimistamme seuraa? (Åkerblad 
2010, 89.) Tulevaisuus, joka ei aukene luvattuna maana vaan valintojen maailmana, on 
rationaalista kohdata tietyin varauksin (Bauman 2001, 52). ”Individualismia korostettaes-
sa jokainen tuottaa oman tulevaisuutensa ja kantaa siten myös vastuun”, kirjoittaa Gor-
don (2005). Hän viittaa katkelmassa siihen, kuinka uusliberalistinen itsen projekti ja kult-
tuurinen puhe kaikille avoimista mahdollisuuksista ohittavat rajoitteet ja esteet eli yksi-
löä ympäröivät poliittiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja materiaaliset reunaehdot. (Gordon 
2005, 115–117.) 
Valitsemisen vapautta ei tule korostaa liikaa. Jo pelkästään yhteiskunnan ohjauksen, 
lainsäädännön ja muiden normien luomat puitteet eivät ole sulaneet pois (Buchmann 
1989, 17). Olen tuonut esille, että nuoret aikuiset naiset pitävät edelleen vahvasti kiinni 
normiaikuisuuden (kiilto-)kuvasta, tiettyyn tahtiin ja tietyissä vaiheissa etenevän elä-
mänkulun mallista ja monista muista tutuista ideaaleista. Näitä ”traditioita” on mahdol-
lista jäsentää Grossin (2005) luomien käsitteiden avulla. Hän on esittänyt jakoa regulatii-
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visiin traditioihin ja merkitystä konstituoiviin traditioihin. Regulatiiviset traditiot viittaa-
vat pakottaviin ja sitoviin perinteisiin, normeihin, joiden rikkominen johtaa sosiaalisesta 
yhteisöstä erottamiseen. Tällaisista perinteistä Gross esittää esimerkkeinä kirkon, joka 
sulkee ulkopuolelleen liian jyrkkää kritiikkiä julkisesti esittävän seurakuntalaisen ja yh-
teisön, joka erottaa avoimesti homoseksuaalin jäsenensä. Merkitystä konstituoivat perin-
teet näkyvät nekin sosiaalisessa toiminnassamme, mutta niiden olemukseen ei kuulu 
poissulkeminen tai sen uhka kuten regulatiivisten traditioiden kohdalla. Merkitystä kon-
stituoivat perinteet konstituoivat toimijan olennoksi, joka ymmärtää maailmaa – sosiaa-
lista todellisuutta – ja orientoituu siihen tietyllä tavalla. Merkityksen konstituoituminen 
viittaa Grossin määrittelyssä siihen, että ilman perinteitä, jonkinlaista taustaa, käytök-
semme sanoineen, eleineen, ilmeineen ja niin edelleen olisi vain merkityksetöntä hälyä. 
Myös toimija itse merkityksellistyy näiden traditioiden kautta. (Gross 2005, 293–295.) 
Gross (2005) on hänkin suunnannut kritiikkinsä individualismia korostavia teoreetik-
koja kohden. Hän arvostelee näkemyksiä, joiden mukaan perinteet eivät enää velvoita tai 
sido toimijoita. Grossin kiinnostuksen kohteena ovat intiimit suhteet ja hän haluaa muis-
tuttaa, ettei esimerkiksi halu solmia avioliitto ole kadonnut ja avioliiton sisällä vallitsevat 
yhä edelleen [Yhdysvalloissa] patriarkaaliset käytännöt ja käsitykset. Mies kantaa yhä 
perheen elättäjän roolia ja nainen kantaa päävastuun kotitöistä, vaikka molemmat puoli-
sot kävisivät palkkatyössä. (Gross 2005, 297–299, 305.) Grossin mainitsemat esimerkit 
pätevät myös suomalaisessa kontekstissa. Hänen esittämänsä näkemykset kulttuuristen 
ideaalien pysyvyydestä ovat selitysvoimaisia tämänkin tutkimuksen aineistojen osalta. 
Aikuisuuteen liittyvät ”traditiot” ovat edelleen merkityksellisiä ja aineistojen naiset ha-
luavat määritellä omaa suhdettaan niihin.  
Toimijuuden ja luonteen näkökulmasta aineistojen naiset tekevät valintoja, joilla he 
paikantavat itseään moniarvoisessa maailmassa ja suuntautuvat elämässään arvokkaina 
pitämiään päämääriä ja arvoja kohti – tai korostavat avointa asennoitumistaan tulevaa 
kohtaan. Nämä päämäärät ja arvot ovat kokoelma itsenäisesti määriteltyjä konkreettisia 
ja abstrakteja tavoitteita sekä ideologisia ja muita valintoja, mutta yhtälailla suuntaa mää-
rittävät omaksutut ja arvokkaina pidetyt periaatteet, neuvot ja perinteet sekä toisten 
ihmisten esittämät vaatimukset. Aktiivinen, ”onnistunut” toimijuus on sekä oman arvo-
maailman rakentamista että elämän konkreettisten puitteiden tekemistä omannäköiseksi. 
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8 Päätelmiä ja pohdintaa 
Tutkimukseni on selvittänyt aikuisuuden kulttuurista olemusta. Keskeisenä ja kokoavana 
päätelmänä esitän, ettei aikuisuudesta voi piirtää yhtenäistä saati yhtä kuvaa. Aikuisuus 
on monivivahteinen ja liikkeessä oleva kulttuurinen konstruktio (Hoikkala 1993, 37), ja 
aikuisuudella on monta määrittelijää. Tässäkin tutkimuksessa olen tarkastellut monenlai-
sia aikuisuuksia: normiaikuisuutta ja edeltävien sukupolvien aikuisuutta, esimerkiksi 
haastateltavien kertomuksia äitiensä aikuisuuksista, lehtitekstien ja haastattelupuheiden 
uudenlaista, ”omanlaista” nuorta aikuisuutta sekä tutkimusten ja teorioiden aikuisuutta. 
Aikuisuuksien kirjavuutta kuvaillessani olen kirjoittanut kulttuurisesta aikuisuudesta, 
jolla tarkoitan sosiaalisesti jaettua ja neuvoteltua kuvaa aikuisuudesta. Se on ristiriitainen 
ja värikäs kudelma aikuisuutta koskevia puhumisen tapoja eli tämän tutkimuksen käsit-
tein ilmaistuna kulttuurin virrassa liikkuvia käsityksiä aikuisuudesta. 
 
 
8.1 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 
 
Tutkimuksen tuloksina olen esitellyt edeltävissä luvuissa kerrostumiksi nimitettyjä, te-
maattisten kokonaisuuksien kokoelmia. Lisäksi olen vertaillut aineistojen välittämiä 
kulttuurisia kuvia keskenään sekä vastannut kysymykseen, mikä kuluttaa nuoren aikui-
sen luonnetta nyky-yhteiskunnassa. Käyttämäni kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät -
malli kuvaa muodostuvaa tulosavaruutta siten, että keskiöön asettuu tilanteinen teksti: 
litteroitu puhe tai lehtiaineiston teksti. Tämän ytimen ympärille sijoittuvat sedimentoitu-
neet kerrostumat. Haastatteluaineistosta muodostin kuusi kerrostumaa, jotka kuvaavat 
sitä, millaisena ja miten aikuisuutta esitetään haastattelupuheissa. Nimesin kerrostumat 
seuraavasti: aikuisuuden rajanveto ja merkkipaalut, aikuisuuden konkreettiset merkit, 
pysähtyminen ja sitoutuminen, liikkuvuus ja avoimuus, aikuisen toimet ja tehtävät sekä 
aikuisen ajatusmaailma. Lehtiaineistoa analysoidessani totesin, että on mielekästä nimetä 
muodostuvat kerrostumat samoin kuin haastatteluaineiston kerrostumat. Kuitenkin 
aineistoilla on vahvat ominaispiirteensä, joten pidin tarpeellisena muodostaa lehtiaineis-
ton pohjalta lisäksi ulkonäköpohdintoja sisältävän kerrostuman. Samoin muodostin per-
hettä, parisuhdetta ja sinkkuutta koskevista lehtiaineiston teemoista oman kerrostuman-
sa.  
Aikuisuuden ja nuoruuden välistä rajaa piirretään aineistoissa paikoin purevastikin, 
toisinaan pohdiskellen. Nämä katkelmat nimesin aikuisuuden rajanvedoksi ja merkki-
paaluiksi. Aikuisuuden merkkipaaluja ovat muun muassa parisuhteen solmiminen ja 
naimisiin meneminen, lapset ja toisinaan myös tietty kronologinen ikä. Kyseiset merkki-
paalut myös kyseenalaistetaan aineistoissa. Lapseton sinkkukin voi olla aikuinen; toisaal-
ta naimisissa oleva äiti voi kokea olevansa jotakin muuta kuin yksiselitteisesti ”aikui-
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nen”. Ikävuosia ja elämäntapahtumia tärkeämpää onkin oma kokemus omasta aikuisuu-
desta tai nuoruudesta.  
Aikuisuuteen liittyy mielikuvia pysähtymisestä ja sitoutumisesta. Näiden ajatusten 
kohdalla käydään neuvottelua siitä, onko esimerkiksi paikkaan sitoutuminen toivottua 
vai ei. Myös asuntolainan ja työpaikan sitovuus herättävät monenlaisia tunteita, jopa 
suoranaista vastenmielisyyttä. Myönteisessä mielessä pysyvyydestä puhutaan aineistois-
sani muun muassa silloin, kun kyseessä on perheen tarjoama turvasatama. Pysyvä 
asuinpaikka tulee esille myös äitien lausumissa. Haastattelemani äidit haluavat tarjota 
lapsilleen pysyvän ja turvallisen asuinpaikan kasvuympäristöksi ja sama toive on luetta-
vissa lehtiaineiston teksteistä. 
Liikkuvuus ja avoimuus ovat kuitenkin ainakin yhtä lailla toivottuja ja haluttuja omi-
naisuuksia aikuisen elämässä kuin niin sanottu seestyminenkin. Oman elämän halutaan 
olevan yllätyksellistä, ja lehtiteksteissä kerrotaan toistuvasti tarinoita rohkeista irtiotoista. 
Nämä tarinat kannustavat naisia tekemään muutoksen omassa elämässään: jäämään pois 
töistä tai ainakin vaihtamaan työpaikkaa, eroamaan avioliitosta ja matkustelemaan. Roh-
keus ja riskialttiit hypyt tuntemattomaan ovat ihailun kohteina. Kummassakaan aineis-
tossa elämän epävarmuuksia ei juuri valitella, vaan esimerkiksi pätkätöiden harmittelun 
asemesta haastattelupuheissa esitetään toiveita freelancer-tyyppisestä työstä ja toimeen-
tulon kokoamisesta monista eri lähteistä.  
Työ on olennainen aikuisen merkki. Eritoten lehtiteksteissä kerrotaan pitkistä päivistä 
ja kovasta työnteosta. Olipa työ keskeinen elämänsisältö tai ei, työtä tarvitaan ainakin sen 
verran, että nainen voi tienata haluamansa suuruisen toimeentulon. Työstä tulevilla tu-
loilla maksetaan asuntolainaa ja hankitaan aikuisuuden konkreettisia merkkejä. Auto, 
talo ja Arabian astiat on tuttu luettelo suomalaisen normiaikuisuuden merkeistä. Nuoren 
aikuisen naisen elämä ei ole kuitenkaan pelkkää palkkatyötä eli toimeentulon hankkimis-
ta. Hän saattaa olla opiskelija, vaimo ja äiti, ystävä ja aktiivinen kansalainen. Molemmat 
aineistot kertovat, kuinka hän vaihtaa roolia ja tehtävää päivän mittaan lukuisia kertoja 
enemmän tai vähemmän sujuvasti.  
Aikuisen ajatusmaailmassa liikkuvat kysymykset vastuusta ja aikuisen henkisestä 
kypsymisestä. Näiden mietteiden ohella naiset pohtivat eettisiä kysymyksiä ja käyvät 
mielessään kamppailua monenlaisten vaatimusten keskellä. Ulkonäköpaineiden ohella 
monet muut odotukset, muun muassa tiedustelut perheen muodostamisesta, vaivaavat 
naisia. Samaan aikaan he peräänkuuluttavat omien ratkaisujen tekemistä, itsenäisyyttä ja 
omien polkujen valitsemista. Naisille ovat tuttuja muun muassa kiistelyt oman äidin 
kanssa siitä, mitä elämässä tulisi tavoitella. Ollakseen kompetentti aikuinen yksilön tulee 
täyttää tietyt kriteerit, mutta toisaalta elämä on mielekästä juuri omannäköisenä.  
Muodostettuani edellä esittelemäni kerrostumat vertailin aineistoja ja niistä tekemiäni 
päätelmiä rinnakkain. Edelleen analyysien tuottamia tuloksia yhteen vetävässä vaiheessa 
pohdin, mikä kuluttaa nuoren aikuisen naisen luonnetta notkeaksi (Bauman 2002) kuva-
tussa nykymaailmassa. Kompleksinen habitaatti (Bauman 1996d) kuvaa tutkimuksessani 
sitä ympäristöä, jossa naisen aikuisuus nykyisin rakentuu. Tänäkin päivänä aikuisen 
elämä koostuu sellaisista elämänkentistä kuin työ ja perhe, mutta nyt osaset ovat liikku-
via. Kompleksisessa systeemissä syy-seuraussuhteet eivät päde: esimerkiksi työllistymi-
sestä ei seuraa liki automaattisesti asuntolaina eikä parisuhde tarkoita välttämättä elin-
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ikäistä kumppanuutta, josta seurauksena ovat lapset. Tulkitsen aineistoja niin, että 25–35-
vuotiaat naiset ovat ratkoneet näitä ja muita ristiriitoja painottamalla, että he elävät 
omanlaistaan aikuisuutta.  He vastaavat sekä ympäröivän yhteiskunnan normatiivisiin 
vaatimuksiin että uudenlaisen aikuisuuden haasteisiin. Aineistoissa tasapainoillaan lu-
kuisten vastinparien välillä: työn sitovuus on hyväksyttävä, mikäli mielii ostaa nor-
miaikuisen symbolisia merkkejä; parisuhde voi kahlita sinkun, mutta tuoda turvaa; ai-
kuisen kuuluu kantaa vastuunsa, mutta suunnittelemattomuus on elämän suola ja niin 
edelleen.  
Tiivistin nuoren aikuisen naisen kohtaamat ristiriidat kolmeksi luonnetta kuluttavak-
si tekijäksi. Aikuisuus on ensinnäkin ambivalenttia. Normiaikuisuuden mukainen elä-
mänkulku normatiivisine merkkeineen on edelleen kulttuurisesti vahva käsitys aikui-
suudesta. Se asettuu vastakkain toisenlaisen ihanteen kanssa. Tätä ihannetta kuvaavat 
esimerkiksi yksilöllisen elämänkulun tavoittelu ja halu olla yhtäaikaisesti sekä nuori että 
aikuinen. Toinen vastakkaisuus paikantuu liikkuvuuden ja jämähtämisen välille. Aikui-
suuteen liitetty pysyvyys voikin olla kangistumista ja tylsyyttä; toisaalta nuori aikuinen 
nainen kaipaa turvaa ja haluaa sitoutua esimerkiksi ihmissuhteisiinsa tai seisahtua tiet-
tyyn asuinpaikkaan. Tämän ristiriidan tiivistin joustavaksi turvaksi. Kolmannen luonnet-
ta kuluttavan ilmiön nimesin polkujen valitsemiseksi. Nainen tunnistaa itseensä kohdis-




8.2 TULOSTEN ARVIOINTIA JA POHDINTAA 
 
Asettamani tavoitteen mukaisesti tutkimus on tuottanut kuvailevaa tietoa siitä, mitä 
nuoren suomalaisnaisen aikuisuus on tietyssä elämänvaiheessa. Lopuksi vielä arvioin 
edellä esitettyjä tuloksia ja teen joitakin kokoavia päätelmiä. Nostan esiin myös sellaisia 
seikkoja, joita on arvioitu kriittisin äänenpainoin tutkimus- tai mediateksteissä ja arkikes-
kusteluissa. Näitä ovat eritoten aikalaisdiagnoosien väitteet epävarmuuksien kasautumi-
sesta ja rakenteiden – tai kaiken – notkistumisesta. Aivan alaluvun aluksi käsittelen lyhy-
esti lehtiaineiston roolia toisena aineistolähteenä, minkä jälkeen pohdin ”ruuhkavuosia” 
ja perheen perustamista. Näkökulmanani ovat löyhentyneet puitteet, mitä ilmentävät 
muun muassa naisen monet mahdollisuudet eri elämänkentillä sekä lasten toivominen ja 
saaminen valintana. Palaan myös jälleen pohtimaan toimijuuden rajoja, minkä jälkeen 
siirryn opintojen ja työn piiriin. Aineistojen valossa väitän, että aikalaisdiagnooseille 
ominaiset sanavalinnat joustavuudesta ja fragmentaarisuudesta sopivat kuvaamaan 
koulutetun suomalaisnaisen tilannetta ja toimintatapoja koulutuksen ja työelämän kentil-
lä. Alaluvun lopuksi pohdin vielä kuluttamiseen liittyviä kysymyksiä.   
Lehtiaineiston käyttäminen toisena aineistolähteenä perustui haluun tavoittaa kult-
tuurinen todellisuus, jossa naiset elävät. Lehtiaineiston kautta pystyin tarkastelemaan, 
mitä (haastattelemieni) naisten ympärillä puhutaan aikuisuudesta. Läksin liikkeelle siitä, 
että lehtitekstit ovat olennainen osa sosiaalisesti rakentuvaa todellisuutta eli ne sekä hei-
jastelevat että muovaavat ja rakentavat ”todellisuutta”. En pidä tämän tutkimuksen koh-
dalla mielekkäänä kysymystä siitä, kuinka lehdet vaikuttavat lukijoihinsa tai kuinka 
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totta, faktoja, lehtien esitykset ovat. Juttujen roolia voi verrata muotikuviin. Harva pu-
keutuu aivan kuten tulevaa muotia esittelevissä muotikuvissa on esitetty, mutta kuvien 
taustalla olevat trendit, esimerkiksi tietyn vuosikymmenen henki, tietty maantieteellinen 
alue ja kauden värit, ovat nähtävissä myös katukuvassa ennemmin tai myöhemmin, kun 
kunkin kauden vaatteet ja asusteet saapuvat kuluttajien saataville. Samoihin aikoihin 
muotitoimittajien käytännöllisiä neuvoja antavat jutut auttavat lehtien lukijoita rakenta-
maan näistä tuotteista trendikkäitä asukokonaisuuksia.  
Värikkäät henkilöjutut ja jopa äärimmäisyyksiin menevät tarinat irtiotoista rinnastu-
vat muotikuviin ja -juttuihin. Naistenlehtien irtiotto- ja muutostarinat, joissa nainen ottaa 
ja lähtee, vaihtaa ammattia ja asuinpaikkaa, ovat kiehtovia ja lukijoita kiinnostavia tari-
noita. Lukijan ammatinvaihto ei välttämättä ole yhtä ”repäisevä lähtö”, mutta hän voi 
löytää yhteneväisyyksiä omien kokemustensa ja henkilöjutun kertoman tarinan välillä. 
Lehtien roolina on olla osa yhteiskunnallista ja ajankohtaista keskustelua, mutta toimia 
samalla myös keskustelukumppanina kullekin lukijalleen.  
Naisen monet roolit erilaisine vaateineen. Kuten viihteelliset tekstit esimerkiksi so-
siaalisessa mediassa pilailevat, nykynaisen tulee olla sitä ja tätä, kaikkea yhtä aikaa. 
Erään esimerkin tarjoaa blogi Nakit ja mutsi, jota kirjoittaa kolmekymppinen äiti. Tekstis-
sään Nuori kansalainen – elä oikein! (11.9.2014) kirjoittaja tuskailee ilkkuvaan sävyyn, kuin-
ka mahdotonta on toteuttaa kaikkia ideaaleja, esimerkiksi sekä downshiftata että tehdä 
pidempää työviikkoa; olla koko ajan työpuheluiden ja -sähköpostien tavoitettavissa, 
mutta lomailla säännöllisesti sekä ottaa omaa aikaa, mutta opiskella ja sivistyä kirjan 
parissa. Tällaiset tekstit ovat nuorille aikuisille naisille tuttuja. Jo hieman kuluneelta kuu-
lostaa vitsi kaikki lapsensa synnyttäneestä ja kouluikään kasvattaneesta työnhakijasta, 
jonka tulisi olla korkeakoulutettu ja 25-vuotias, mutta omata 15 vuoden työkokemus. 
Nuorten aikuisten naisten kohtaamat vaatimukset vaikuttavat todellakin kohtuuttomilta, 
kun seuraa eri viestinten välittämiä viestejä. Naistenlehtitekstit purnaavat samasta ai-
heesta pitäen samalla yllä käsitystä tiheästä ja vaativasta ”ruuhkavuosielämästä”. 
Yksin puurtava nainen on ikoninen kuva, jonka moni suomalaisnainen tunnistaa. Va-
littamatta aamuvarhaisesta iltamyöhään ahertava emäntä on kenties menneiden suku-
polvien aikaan kuuluva ihanne, mutta tänäkin päivänä ahkeruus on arvossaan. Lehtiai-
neistossa kova työnteko ja pitkät päivät kertovat paitsi omistautumisesta työlle, myös 
menestyksestä. Huipullakaan ei ole varaa levähtää. Lehtiaineiston henkilöjutuissa moni-
taitoisuus ja multilahjakkuus ovat ominaisuuksia, joita ihastellaan. Arkisemmassa kon-
tekstissa – kuten haastatteluaineistossa – ei tavoitella tähteyttä tai maailmanmenestystä, 
mutta eräs haastateltava näki naisen monet tehtävät osoituksena kyvykkyydestä. Kun 
osaa ja pystyy, myös muiden mielestä, saa kantaakseen monenlaisia vastuita. Kääntöpuo-
lena ovat suorittaminen ja perfektionismi, jotka ”mörköjen” lailla vaanivat naisia. Uhkina 
ovat myös marttyyrin leima, väitteet itsekorostuksesta ja kitisemisestä. Tällaisia kiirettä 
kyseenalaistavia lausumia esitetään eksplisiittisesti vain lehtiaineistossa, mutta siinäkin 
hyvin vähäisessä määrin. Tätä voi pitää osoituksena siitä, että ruuhkaiset vuodet ovat 
aineistoissa ”totta”, vaikka eritoten haastatteluaineistossa ’ruuhkavuosien’ käsitteeseen 
suhtauduttiin hieman varauksellisesti. Haastattelutilanteissa vaikutti siltä, että sanaa 
’ruuhkavuodet’ ei osattu tai haluttu sovittaa omaan suuhun. Kenties sanan katsottiin 
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kuuluvan nimenomaan mediateksteihin, ei vakavampiin puheisiin, kuten esimerkiksi 
juuri haastattelupuheisiin. 
Toimia täynnä olevan arjen olemusta valotetaan aineistoissa kuvailemalla kalenteri-
rumbaa, kiirettä, stressiä ja monien asioiden tekemistä yhtä aikaa. Naisten arki on lehti-
teksteissä hengästyttävän nopeatempoista, ja yksilöhaastatteluissa tuli esille, kuinka 
naiset vaihtavat rooliaan päivän mittaan esimerkiksi työntekijästä opiskelijaksi piipahta-
en välillä kansalaisaktiivin roolissa. Kiireeseen ja vaatimuksiin liittyy olennaisesti elä-
mänkulkujen moninaistuminen ja yksilöiden, myös naisten, lisääntynyt valinnanvapaus. 
Naisen on tänä päivänä mahdollista kehittyä ammatillisesti, opiskella läpi elämän, olla 
äiti sekä aktiivinen kansalainen (Nätkin 1991, 19–22). Hänellä on myös ”oikeus” harrastaa 
ja vaatia omaa aikaa, pitää huolta kunnostaan ja kauneudestaan. Mahdollisuuksien avau-
tuminen on toki myönteistä, mutta samalla yksilöllä on entistä useampia elämänkenttiä, 
joilla tavoitella (mahdotonta?) ideaalia. Kuten luvussa 3 kuvailin, on esimerkiksi sosiolo-
gian piirissä esitetty tämän kaiken tarkoittavan paitsi vapautta, myös vastuun kantamista 
tehdyistä päätöksistä ja valinnoista. Jokainen on oman onnensa seppä, kertovat lehtiteks-
tit. Samalla ne tulevat vihjanneeksi, ettei epäonnesta voi syyttää muita kuin itseään. Valit-
tajat, jotka eivät näyttäisi tekevän mitään asemansa korjaamiseksi, saavat molemmissa 
aineistoissa osakseen moitteita.  
Normiaikuisuus notkistuneessa ja epävarmassa nykymaailmassa? Ymmärrän, 
kuinka abstrakteilta saattavat kuulostaa aikalaisdiagnoosien esittämät luonnehdinnat 
ylitsevuotavasta valintojen paljoudesta sekä kuvaukset epävarmuudesta ja juokseviksi 
sulaneista mahdollisuuksista (ks. Saastamoinen 2007, 233). Analysoimiini aineistoihin 
nojaten väitän kuitenkin, että tällaiset aikalaisdiagnooseille ominaiset luonnehdinnat 
kuvaavat nuorten suomalaisten naisten arkista elämää. Valinnat, avoimet ratkaisut, kat-
konaisuus ja epävarmuus ovat heidän elämissään läsnä. Lehtitekstit kertovat samaa, 
mutta naistenlehtien konventioille sopivaan tapaan. Esimerkiksi se, minkä haastateltava 
nimeää yksilöhaastattelupuheessa epävarmuuden sietämiseksi tai siitä nauttimiseksi, 
saatetaan kirjoittaa lehtitekstiin rohkeutena ja heittäytymisenä.  
Näen normiaikuisuuden olevan edelleen tunnettu ja tuttu malli, vaikka aineistoissa 
asetutaan toistuvasti ”oletettua” aikuisuutta vastaan. Myös vastustus kertoo normin 
olemassaolosta. Aineistoissa toistuvat sellaiset määreet kuten omannäköisyys ja omanlai-
nen. Lehtiteksteissä yksilöllisyys on osittain kaupallisuuden leimaamaa, kun omaa itseä 
ja omia valintoja ilmennetään ulkoisin merkein. Molemmissa aineistoissa on esitetty 
käsityksiä aikuisen ”normilookista”. Aikuinen tunnistetaan asustaan, vaikka tyyli olisi 
niin sanotusti yksilöllinen.  
Otan esimerkiksi monimutkaisista valinnoista perheen perustamisen, jota pidetään 
aineistoissa aikuisuuden merkkipaaluna. Molemmissa aineistoissa tuodaan esille, etteivät 
parisuhteet ole pysyviä. Lasten rooli ”jonakin pysyvänä” korostuu tätä taustaa vasten 
(Beck & Beck-Gernsheim 1995, 37). Perhe-elämään liittyy myös koti. Pidemmäksi aikaa 
tietyille asuinsijoille asettuminen herätti joissakin haastattelemissani naisissa lievää kau-
histelua, mutta äidit toivat esille, kuinka tärkeää on, että lapsi tuntee elinympäristönsä 
tutuksi ja vakituiseksi. Samalla myös perheen aikuiset saavat nauttia järjestyksen saarek-
keesta liikkuvan ja epävakaan maailman sisällä. Vaikka työpaikat ja monet muut asiat 
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vaihtuvat, elämässä on jotakin pysyvää. Aineistoissa puhutaan muun muassa seisahtu-
misesta, turvasatamasta ja sitoutumisesta myönteisin sanakääntein.  
Aineistot tukevat käsitystä siitä, että lapset ovat jo sinälläänkin valinta (Beck & Beck-
Gernsheim 1995, 102–104, 110–112), ellei nainen ole jo omassa lapsuudessaan tiennyt 
tahtovansa äidiksi. Kuten muun muassa Anttonen (2003), Ketokivi (2005) ja Vuori (2003) 
ovat todenneet, suomalainen äiti joutuu vastaamaan lukuisiin kysymyksiin ja odotuksiin. 
Miten  äidin ja perheen ”pitää” järjestää elämänsä, työnsä ja opintonsa lapsen syntymän 
jälkeen? Aineistoissa myös mietitään, miksi lapsia halutaan ja missä vaiheessa päätös 
tulisi tehdä ja kuinka voisi tietää tekevänsä oikean päätöksen; entä onko halu hankkia 
lapsia aito, itsestä kumpuava toive vai vastaus esitettyihin odotuksiin? Lasten toivomi-
sesta ja saamisesta keskustellaan aineistoissa melko vähän, mitä selittävät paljolti haastat-
telurunko ja aineistolähteinä toimineiden lehtien olemus. Aineistoista kuuluu kuitenkin 
vaikea pohdinta siitä, miten lasten hoito tulisi järjestää, ja kuinka kauan äiti ”saa” hoitaa 
lapsia kotona. Lasten- ja kodinhoidon vaativuudesta puhuva nainen, joka on valinnut 
lasten kotihoidon, voi törmätä torjuntaan. Valittaminen ei ole sallittua, sillä arvostelijoi-
den mukaan hän on itse tehtävänsä valinnut sekä mahdollisesti vain pakenee työelämän 
vaatimuksia kodin suojiin.  
Tällaisia kysymyksiä pohtivaa naista voi ajatella toimijana, joka ei pyri tekemään 
niinkään kannattavia, vaan oikeita valintoja. Mitkä ratkaisut ovat sopusoinnussa hänen 
luonteensa kanssa, mitkä uhkaavat kuluttaa sitä? Mielen sisällä käyty harkinta ei näy 
juurikaan ulospäin, mutta toisinaan ristiriidat tulevat esille rajuillakin tavoilla. Oman 
äidin kanssa käyty sanaharkka lasten hankinnan lykkäämisestä tai lapsettomuuden valit-
semisesta on toimijan toimintaa siinä missä hiljainen pohdiskelu naistenlehteä lukiessa. 
Jutellessaan jo äidiksi tulleiden kavereidensa kanssa hän saattaa pohtia, onko hän ”myö-
hässä” sosiaalisesta aikataulustaan. Moni nuori nainen saattaa vaieta työpaikallaan vau-
vahaaveistaan. Toimijuus on arkista siinä mielessä, että kysymys on naisen jokapäiväisis-
tä, tavallisista toimista ja ajatuksista. Hiljainen reflektio ja tuttuun tapaan etenevä toimin-
ta ovat nekin toimijuutta, kenties minimaalista, mutta yhtä kaikki toimijan neuvottelua 
”itselle mahdollisen ja itseltä odotetun välillä” (Ojala 2010, 45–47).  
Sidottu toimijuus. Evansin (2007) muotoilema sidotun toimijuuden käsite muistuttaa 
toimijan rajoista. Painotan toimijan vapauden rajallisuutta, sillä on harhaanjohtavaa ko-
rostaa yksilön rajattomia mahdollisuuksia ja äärettömän avoimia valintoja. Näin voi 
tulkita tapahtuvan esimerkiksi mediateksteissä, joissa kehotetaan tarttumaan toimeen ja 
repäisemään auki uusia ovia. Tällainen maalailu syyllistää ja jättää yksilön kärsimään 
epäonnistumisistaan yksin: mikäli ovet eivät aukenekaan, piilee syy yksilön sisäisissä 
resursseissa ja piirteissä, ei missään muualla. (Eteläpelto, Heiskanen & Collin 2010, 11–12; 
Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi 2014, 203; Gordon 2005, 115–117.) Yksilön 
toimia rajoittavat monet tekijät, paitsi rakenteelliset, myös yksilöön itseensä ja hänen 
elämäntilanteeseensa liittyvät seikat. Rajoitteet tulevat esille molemmissa aineistoissa, 
mutta kuten ilmeistä on, naistenlehtiteksteissä elämän realiteetit ja harmaat puolet näky-
vät harvemmin. Haastatteluaineistossa kuuluu taas vahvana luottamus selviytymiseen 
epävarmuuksien keskellä. Kummastelin, kuinka huolettomia naiset ovat myös taloudelli-
sesta selviytymisestään. Erääksi selitykseksi yksilöhaastatteluissa tarjottiin etuuksien ja 
tukien saatavuutta Suomessa. Huolettomuutta voinee selittää lisäksi tietyssä määrin 
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kehityspsykologisella näkemyksellä nuoren aikuisen avoimesta tulevaisuudesta. Luotta-
vaisen huolettomuuden korostuminen johtaa minut kuitenkin esittämään, että kyse on 
edellä mainittujen selitysten ohella ajatusmaailmaan kuuluvasta piirteestä. Näen huolet-
toman asenteen osana ”notkistumista”, jolla tarkoitan yksilöiden kykyä sopeutua ja mu-
kautua vaihtuviin tilanteisiin ja tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin.  
Haastatteluissa ei kerrottu lehtijutuille ominaisia heittäytymistarinoita, mutta naisten 
puheista välittyivät suunnittelemattomuus ja siihen liittyvä mahdollisuuksien kohtaami-
sen taito, jota kuvailin edellä kyvyksi asettautua vaihtuviin tilanteisiin. Työmarkkinoilla 
taipumus osua oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ei aina riitä, vaan työllistyminen johon-
kin (uuteen) tehtävään vaatii myös tietoja ja taitoja. Kuten ryhmäkeskustelussa kävi ilmi, 
naiset saattavat haalia monenlaista osaamista. Kansalaisopiston kielikurssikin voi osoit-
tautua tarpeelliseksi, jos ja kun nykyinen työpaikka niin sanotusti katoaa alta. Ryhmässä 
keskustelivat Pohjois-Karjalassa asuvat naiset, joten heille työttömyys ja työn löytämisen 
vaikeus ovat oletettavasti tulleet tutuiksi joko oman tai tuttavien kokemuksen kautta. 
Tämän vuoksi edellä mainitsemani huolettomuus ja “aina sitä jotain keksii” -asenne yllät-
tivät minut haastattelijana. 
Toimijuus on myös ”suurta”, jos tarkastellaan yksilön koko elämänkertomusta. Elä-
mänrakennetta uudelleen muovaavat ja ravistelevat ratkaisut ovat silmiinpistävän yleisiä 
lehtiaineiston teksteissä. Irtisanoutumisen ja avioeron jälkeen nainen puhkeaa kukoistuk-
seensa; hän astuu pelkonsa myöntäen, mutta rohkeana uuteen. Haastatteluaineiston 
välittämä kuva on realistisempi, mutta yhtäkaikki molemmat aineistot kertovat, kuinka 
ideaalina on tehdä itsenäisiä valintoja ja kulkea omia polkujaan. Ryhmäkeskusteluun 
osallistuneet naiset pohtivat elämän käsikirjoitusta, ja he puntaroivat, kuinka elämä ei 
noudattelekaan sellaista. Naiset olivat todenneet, että esimerkiksi perhettä ja lapsia tai 
tutkintoja ja työpaikkoja ei vain saada tai oteta. Sattumalla, olosuhteilla ja omilla päätök-
sillä on seurauksensa, joiden vuoksi elämästä tulee monipolvisempaa ja sen kulkua on 
vaikea ennakoida. Tällainen elämänkulku on myönteisten mielikuvien kehystämä, sillä 
mutkat ja poikkeamat kertovat omista päätöksistä ja omanlaisten ratkaisujen takana sei-
somisesta. Tässä mielessä aineistot ja niistä tekemäni tulkinnat tukevat käsitystä yksilöl-
listyneestä elämänkulusta, Beckin (1995) käsittein puitteistamisesta ja uudelleenpuitteis-
tamisesta eli yksilön elämänkertomuksen järjestämisestä vapaampana perinteisistä puit-
teista. 
Työ ja opiskelu: monipolvinen matka työmarkkinoilla. Joustavuuden ja notkeuden 
omaksuminen tuli esille yksilöhaastatteluissa erityisellä tavalla kouluttautumisen ja am-
matillisen identiteetin kontekstissa. Molemmissa aineistoissa oletetaan, että yksilö ehtii 
hankkia elämänsä aikana useita ammatteja. Tutkintotavoitteiset, pitkät opinnot eivät 
nekään ole mahdottomuus aikuiselle, mutta tällaisiin opintoihin suhtauduttiin joissakin 
yksilöhaastatteluissa varauksellisemmin. Lehtitekstien maailmassa ammatit vaihtuvat, ja 
lukijaa rohkaistaan heittäytymään uuteen, myös uudelle uralle. Irtiottoja esittelevät jutut 
ja muut muutostarinat kertovat, kuinka esimerkiksi poliisista tulee tatuointitaiteilija ja 
kuinka yrittäjäksi tai sesonkityöläiseksi ryhtyminen tuo vapautta elämään.  
Kun tavoitteena on joustava ammatti-identiteetti ja uran asemesta pikemminkin mo-
nipolvinen matka työmarkkinoilla, on selvää, että aineistoissa oletetaan naisen tarvitsevan 
monipuolista osaamista. Tutkimuksen aineistot eivät voi vastata kysymykseen, onko 
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pirstaleinen osaaminen todella etu työnhakutilanteissa vai ei. Aineistojen piirissä voi kui-
tenkin sanoa, että naiset näyttäisivät pitävän monenlaisten taitojen hallitsemista hyödylli-
senä. Omaa osaamistaan on mahdollista tarjota sitä useammalle työnantajalle, mitä 
enemmän osaa. Jotkut haastattelemistani naisista suunnittelivatkin kauppaavansa harras-
tuksista, opinnoista ja työtehtävistä kerryttämäänsä osaamista useille eri asiakkaille, 
yhteisöille ja yrityksille. Kuten eräs haastateltava pohti, hänen mukaansa ihmiset tekevät 
työkseen aivan muuta kuin mihin heidät on formaalisti koulutettu. Hän tuumasi, että 
ainahan voi vaikka kirjoittaa, jos ei muuta keksi. Näkemys on yhteneväinen lehtiaineiston 
henkilöjuttujen kanssa. Monialaiset osaajat, yrityksen perustajat ja ammatinvaihtajat 
liikkuvat työmarkkinoilla kuin rajoituksista piittaamatta. Tällainen käsitys ammatillisesta 
osaamisesta on sanalla sanoen notkistunut. Vaihtelevat ammatit ja tittelit, oman toimeen-
tulon koostaminen sieltä täältä ja elinikäinen opiskelu ovat vastakohta jäykälle ammatti-
identiteetille. Muutamissa yksilöhaastatteluissa kuvattiin hyvinkin värikkäästi, kuinka 
tappavan tylsää olisi tehdä yhtä ja samaa työtä vuodesta toiseen, eläkeikään saakka. 
Molemmissa aineistoissa ovat äänessä naiset, jotka ovat hankkineet tutkinnon tai tut-
kintoja tai ovat ainakin hankkimassa sellaista. Aineistoissa ei korostu usko koulutuksen 
”voimaan” esimerkiksi siten, että naistenlehtien lukijoita kannustettaisiin hankkimaan 
tutkinto toisensa jälkeen. Opiskelu ja uuden oppiminen esitetään kuitenkin myönteisessä 
valossa. Tulkitsin aineistoja niin, että oppiminen on liikkeellä pysymistä. Kun, haastatte-
luaineiston sanoin, pitää pientä pyörää pyörimässä, ei jämähdä. Sama koskee työuraa: 
työpaikkaa on hyvä vaihtaa muutaman vuoden välein tai ainakin silloin, kun nykyinen 
työ tympäisee. Aloilleen ei ole suotavaa jäädä edes ammatillisesti. Ajattelutavan voi näh-
dä edustavan yrittäjämäistä elämänasennetta, jossa yksilö kehittää itseään jatkuvasti ja 
pitää yllä työllistettävyyttään ja koulutettavuuttaan. Aikuisiällä tutkinnon suorittava ei 
saa ainoastaan formaaleja meriittejä tai symbolista arvostusta, vaan myös konkreettisia 
osoituksia kyvykkyydestään omaksua uutta tietämystä. Esimerkiksi uusien ohjelmistojen 
käyttötaidot ovat monella tapaa tärkeitä, eritoten naisille: teknisen taitavuuden osoitta-
minen rikkoo ikään ja sukupuoleen kytkeytyviä kielteisiä stereotypioita. Tuoreimmat 
tiedot omaava, keski-ikää lähestyvä tai tätäkin vanhempi työntekijä voikin kokea olevan-
sa nuorempiaan suotuisammassa asemassa niin työyhteisössään kuin työnhakutilantees-
sa. (Siivonen & Isopahkala-Bouret 2014, 10–11.)  
Siirtymä työstä toiseen on taloudellisesti helpompi ratkaisu kuin uusien päätoimisten 
opintojen aloittaminen tai yrittäjäksi siirtyminen. Molemmissa aineistoissa tehdään kui-
tenkin myös tällaisia ratkaisuja. Läheisten ja monien muidenkin esittämästä arvostelusta 
huolimatta naiset siirtyvät edestakaisin työn ja opintojen välillä tai jättäytyvät pois työ-
elämästä, vaikka syynä ei olisikaan lasten kotihoito. Irtiottotarinoissa työpaikasta luopu-
minen on osa vapauden tavoittelua ja matkaa kohti omannäköistä elämää. Myös yrittä-
jäksi ryhtyneet naiset kertovat lehtijutuissa vapaudestaan, vaikka toisaalta muistuttavat 
lukemattomista työtunneista. Ne voi kuitenkin sijoitella niin kuin parhaaksi näkee, eikä 
kukaan sanele työaikaa – paitsi liikkeen aukioloajat, minkä vuoksi jotkut ovatkin valin-
neet toiminnan verkossa tai jättäneet varsinaisen myyntityön muille. 
Jälleen on myös syytä muistuttaa siitä, etteivät pätkätöiden tekeminen, yrittäjänä toi-
minen tai muut työuraan vaikuttavat ratkaisut ole aina vapaaehtoisia. Jaksot poissa palk-
katyöstä, kuten lasten hoitaminen kotona tai työttömyys, voivat olla työelämän uuvutta-
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malle naiselle tervetulleita taukoja, mutta kuinka harkittuja ja suunniteltuja ratkaisut 
kulloinkin ovat? Katkosten ja poikkeamien taustat voivat olla moninaiset; samoin niiden 
seuraukset ja tulkinnat, olipa tulkitsija nainen itse tai hänen läheisensä tai joku muu, 
esimerkiksi naistenlehteen juttua tekevä toimittaja. Aineistoista ei ole mahdollista tehdä 
tulkintoja siitä, puhuuko henkilö niin sanotusti totta kertoessaan kaipaavansa työltään ja 
uraltaan monipolvisuutta, vai selitteleekö hän toimittajalle tai haastattelijalle ja itselleen 
tilannettaan parhain päin.  
Ihanteet, unelmat ja lehtitekstien tarjoamat esikuvat ovat tärkeitä seikkoja tarkastelta-
essa nuoren aikuisen naisen koulutus- ja uravalintoja, mutta samoin valintoihin vaikutta-
vat hyvinkin muodolliset ja viralliset tekijät. Kuten aivan raportin alkupuolella pohdin, 
suomalaisen ihmisen eteneminen formaalilla koulutusuralla on sangen tiiviisti ohjattua 
esi- ja perusopetuksesta alkaen. Liiallisen valinnanvapauden korostamisen asemesta 
voidaan kysyä, missä määrin instituutiot, lainsäädäntö ja muut ohjaavat tekijät suuntaa-
vat ja rajaavat myös aikuisten matkantekoa koulutus- ja työpoluilla. Kuinka helppoa tai 
vaikeaa esimerkiksi tutkintotavoitteisen aikuisopiskelun aloittaminen on? Löytääkö ai-
kuinen ohjauspalveluita ja niiden avulla koulutusmahdollisuuksia, tai entä miten häntä 
tuetaan opintopyrkimyksissään taloudellisten tukien kautta? 
Non-formaalit opinnot ja muu harrastuksenomainen opiskelu pilkahtivat esiin aineis-
toissa. Omaehtoinen opiskelu antaa mahdollisuuden ponnistella älyllisesti oman hyvin-
voinnin lisäämiseksi, mutta lisäksi hyötyjä voi olla muitakin: esimerkiksi hankittu kieli-
taito voi osoittautua työelämässä merkittäväksi eduksi, samoin omaehtoisesti ylläpidetty 
ammattitaito, jonka rapistumisesta lapsia kotona hoitava äiti voi huolestua. Arvioivatko 
naiset tällaisia mahdollisia etuja hakeutuessaan kursseille ja opiskellessaan omatoimises-
ti? Kuinka vapaaehtoista opiskelu tällöin lopulta on? 
Kuluttaminen, ekologiset ja eettiset kysymykset. Aineistoissa ovat äänessä koulu-
tusta (ja työelämäkokemusta) hankkineet naiset, joilla on mahdollisuuksia tavoitella 
tavaroita, ammattinimikkeitä ja harrastuksia, hakeutua erilaisiin yhteisöihin ja niin edel-
leen. Molemmissa aineistoissa ostetaan ja kulutetaan, mutta hyvin voimakkaasti tuodaan 
esiin myös kuluttamisen hillitsemistä. Ilmastonmuutos, oman elinympäristön kemikali-
soituminen ja monet muut uhkakuvat – ekohuolet – ovat useiden naisten mielissä, mutta 
eivät toki kaikkien. Konsumeristinen kuluttaja-kansalainen ottaa kantaa ja tekee oman 
osansa yhteisen hyvän eteen ostamalla ”luomua ja reilua” tai asioimalla usein kirpputo-
rilla tavaratalon asemesta. Aikuisuuden normatiivisten merkkien kannalta tämä on jos-
sakin määrin vastaanhangoittelevaa toimintaa, sillä normiaikuisuus on aineistoissa ole-
mukseltaan kulutusyhteiskunnan ideaalien mukaista. Voiko aikuisen kodin sisustaa 
kirpputorihankinnoilla? Saman astiasarjan kahvikuppeja voi tietysti ostaa käytettynäkin, 
mutta aikuisuuteen kuuluu aineistojen mukaan hieman ”parempi” ja kalliimpi tyyli. 
Kuinka ekohuolet asettuvat osaksi tätä käsitystä? Kun aikuinen on nimetty vastuulliseksi, 
tuleeko hänen olla tätä myös kuluttajana ja kansalaisena, jotta hän täyttäisi aikuisen vaa-
teet ja kriteerit? Voidaan myös kysyä, kuinka aitoja ekohuolet ovat eli kuinka paljon to-
della ”ekoillaan”; kuinka paljon vain sanotaan olevan huolissaan saati tehdään konkreet-
tisia ekotekoja? Yksilöhaastatteluissa kysyin joiltakin naisilta heidän arviotaan muiden 
nuorten naisten huolestuneisuudesta koskien vaikkapa ilmastonmuutosta tai kohtuuton-
ta kuluttamista, ja arviot olivat melko varovaisia. Lehtien lukijapalstoilla mietitään samaa 
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kysymystä syytellen lehtiä näennäisestä ekohenkisyydestä. Ryhmäkeskustelussa tuumit-
tiin, että ihmiset haluavat tehdä pieniä ekologisia valintoja, esimerkiksi ostaa ekologiseksi 
väitetyn tuotteen, mutta enempää he eivät halua tehdä. 
Totesin edellä, että yksilöllinen olemus on ostettua: ”yksilölliset” massatuotetut tuot-
teet ovat osa persoonallista ulkoasua. Sama pätee kirpputoriostoksiin, ja ylipäätään eko-
logisen ja eettisen harkinnan voi nähdä osana yksilön identiteettityötä. Kuluttamiseen 
liittyvät toimet ymmärrän toimijuudeksi yhtälailla kuin muutkin yksilön toimet. Yksittäi-
set kulutusvalinnat voivat vaikuttaa pieniltä teoilta, mutta ne ovat sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa elävälle yksilölle keskeisiä keinoja määritellä itseään. Teoissa on mukana 
jälleen myös moraalinen ulottuvuus. Tekemällä tiettyjä valintoja – asioidessaan ruoka-
kaupassa tai kirpputorilla tai jättäessään jonkin ostoksen tekemättä – yksilö kuuntelee 
sisintään. Samalla hän rakentaa käsitystä itsestään itselleen, mutta myös muille. Esimer-
kiksi tähtien ja ”julkkisten” henkilöjutuissa esille tuotu  hyväntekeväisyystoiminta on 




8.3 TULOSTEN SIIRRETTÄVYYS JA JATKOTUTKIMUSIDEOITA 
 
Tutkimus on laadullinen tutkimus, joten sen tuloksia ei voi yleistää tilastollisesti eli mää-
rällisesti kuten kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia. Käsitteellinen yleistäminen (Ron-
kainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2013, 142–147) on kuitenkin mahdol-
lista, sillä on aiheellista olettaa, että tulokset ja päätelmät heijastelevat suomalaisten nuor-
ten naisten käsityksiä aikuisuudesta yleisemminkin kuin vain tässä analysoitujen aineis-
tojen piirissä. Kuten luvussa 4.5.2 totesin, tiheän kuvauksen vaade liittyy laadullisen 
tutkimuksen laadukkuuteen. Lukijan on voitava saada mahdollisimman tarkasti tietoa 
siitä, mitä tutkimuksessa on tehty ja miksi. Tämä pätee myös tutkimuksen tulosten käsit-
teelliseen yleistämiseen. Riittävän tarkka kuvaus antaa lukijalle mahdollisuuden tehdä 
oma arvionsa siitä, miten tuloksia voi siirtää koskemaan jotakin toista joukkoa, esimer-
kiksi tässä tapauksessa muita nuoria suomalaisnaisia. Käsitteellisen yleistettävyyden rajat 
riippuvat aineiston olemuksesta eli toisin sanoen tutkimuksen raportoijan on esitettävä, 
mitä rajoituksia lukijan on syytä huomioida. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & 
Paavilainen 2013, 142–147; Seale 1999, 106–109.) Tässä alaluvussa nostan esiin tulosten 
siirrettävyyteen liittyviä seikkoja, joita haluan painottaa ja näin muistuttaa, että käyttä-
mäni aineistot avaavat tietynlaisen näkymän nuoren suomalaisnaisen aikuisuuteen.   
Tässä tutkimuksessa on käytetty naistenlehtiaineistoja ja haastateltu naisia, jotka ovat 
koulutettuja ja arjessaan suoriutuvia. Heillä on – ainakin periaatteellisella tasolla – kaikki 
mahdollisuudet tavoitella normiaikuisuutta työpaikkoineen, asuntoineen ja muine merk-
keineen. Naistenlehdissä eletään kulutuskeskeistä elämää, ja vain harvoin jutut kertovat 
naisista, jotka ovat joutuneet vakavaan taloudelliseen ahdinkoon tai muihin vaikeuksiin. 
Vielä harvemmin kerrotaan naisista, jotka eivät olekaan selviytyneet kohtaamistaan vas-
toinkäymisistä. Olisi jonkin toisen tutkimuksen tehtävä selvittää, mitä aikuisuus on ja 
merkitsee toisenlaisessa tilanteessa eläville naisille.  
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Yhtälailla tutkimuksen ikärajaus on oleellista huomioida. Tarkasteluni kohdentui ikä-
vuosiin ennen niin sanottua keski-ikää. Olisikin mahdollista tutkia, kuinka noin 40-
vuotiaat tai tätä vanhemmat naiset kokevat oman aikuisuutensa – pitävätkö he edelleen 
kiinni nuoruudesta(an) tai nuorekkuudestaan, onko liikkeellä pysyminen yhtä tärkeää 
kuin aiemmin tai määrittävätkö he aikuisuuden rajapaalut eri tavoin kuin nuoremmat 
naiset? Myös sukupuolen merkitystä voisi painottaa enemmän, ja tutkimuksen toistami-
nen feministisen tutkimuksen lähtökohdista käsin tuottaisi jäsentyneempää tietoa aikui-
suudesta sukupuolittuneena ilmiönä. Kenties myös vertaileva tutkimusasetelma naisten 
ja miesten aikuisuuksista olisi mahdollinen.  
Olen tehnyt haastattelut Pohjois-Karjalassa, missä kaikki haastateltavat naiset asuivat 
haastatteluhetkellä. Tiedustelin naisilta, ovatko he syntyneet maalla vai kaupungissa ja 
missä he elävät ja asuvat haastattelun aikaan (ks. liite 1). Haastateltuja naisia on hieman 
vaikea sijoittaa maalaisuus-kaupunkilaisuusakselille, sillä monilla on kokemuksia niin 
kaupungissa kuin kirkonkylällä asumisesta, ja jotkut naisista ovat viettäneet lapsuutensa 
hyvinkin ”syrjässä”, maaseutukylässä. Muutaman vuoden viettäminen pääkaupunkiseu-
dulla työn vuoksi tuli myös esille, samoin esimerkiksi vaihto-opintovuoden viettäminen 
ulkomailla. Yhteistä on kuitenkin kokemus pohjoiskarjalaisesta tilanteesta. Naistenlehdil-
le on taas ominaista kaupunkikeskeisyys, jota tarkennetaan silloin tällöin lukijapalaut-
teissa Helsinki-keskeisyydeksi. Olisi kiinnostavaa tarkastella juuri tietyllä paikkakunnalla 
pidempään asuneiden naisten käsityksiä ja kokemuksia aikuisuudesta. Kuinka paikalliset 
piirteet tulisivat esiin esimerkiksi niin sanottujen syrjäseutujen naisten kertomassa? Entä 
millaista on kaupunkilainen aikuisuus, johon eivät sovi esimerkiksi unelmat omakotita-
losta maaseutumaisessa ympäristössä? 
Kautta koko tutkimusprosessin olen painottanut, etten halua jaotella naisten eri elä-
mänkenttiä tiettyihin lohkoihin, sillä näen naisten siirtyvän positioista ja rooleista toisiin. 
Olen halunnut säilyttää arkisen kokemuksen siitä, kuinka naiset ovat vaimoja ja äitejä 
myös tehdessään palkkatyötä kodin ulkopuolella tai osallistuessaan järjestötyöhön. Kai-
ken tämän seurauksena tutkimus ei valaise vain yhtä osa-aluetta aikuisuudesta, esimer-
kiksi työtä tai parisuhdetta, vaan se avaa laajoja näkymiä tiettyyn elämänvaiheeseen. Eräs 
jatkotutkimuksen aihe voisi olla jonkin tietyn osa-alueen tarkempi tarkastelu. Kuinka 
esimerkiksi äidiksi tuleminen tai vapaaehtoisen lapsettomuuden valitseminen vaikuttaa 
yksilön omaan kokemukseen aikuiseksi tulemisesta tai tulemattomuudesta? Kuinka 
prekaari työmarkkinatilanne ja elinikäinen opiskelu muovaavat siirtymäkokemusta nuo-
ruudesta aikuisuuteen, kun työelämään ei astutakaan vain yhden kerran ja lopullisesti? 
Millainen on aktiivisen kansalaisuuden ja aikuisuuden välinen suhde?  
Olen esittänyt, että naisen tilanne moninaisten vaatimusten ja ideaalien ympäröimänä 
on kuluttava kaikessa ristiriitaisuudessaan. Tämän tutkimuksen pohjalta olisi mahdollis-
ta kysyä edelleen tarkentavia kysymyksiä yksilön sisäisestä kokemusmaailmasta. Kuinka 
yksilö sisimmässään kokee tasapainoilun kompetentin aikuisen statuksen ja nuorekkaan 
ideaalin välillä? Miltä tuntuu, kun haluaa sitoutua ja solmia pitäviä sopimuksia, mutta 
toivoo samaan aikaan tulevaisuuden pysyvän avoimena? Tällaiset luonnetta kuluttavat 
ristiriidat ovat nyt läpikäydyn tutkimuksen keskeinen havainto, ja niitä voisi jatkotutki-
muksissa tarkastella entistä yksityiskohtaisemmin. Aikuisuus rakentuu haastattelupu-
heissa ja lehtiteksteissä erilaisista aineksista, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Naisten 
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valinta on luova kompromissi; he selviytyvät ja menestyvät notkistuneessa tilanteessa 
tekemällä joustavia ratkaisuja.  
Haastattelu- ja lehtiaineistojen naiset elävät ambivalenttia aikuisuutta, jossa on piirtei-
tä erilaisista arvostetuista aikuisuuksista. Aikuisuus ei ole tulosten mukaan itsestään 
selvä määre, vaan neuvottelun alainen sosiaalinen rakennelma. Kun yksilöllinen elämä 
on ihanne ja omat valinnat tekevät elämästä mielekkään, on selvää, että myös aikuisuu-
den määrittelyt ovat kirjavia. Kuitenkin omaa aikuisuutta peilataan kulttuurisesti vakiin-
tuneisiin, normatiivisiin määrittelyihin. Sen ohella, että naiset kuulevat sosiaalisen kellon 
käyvän, he seuraavat myös biologisen kellon kulkua. He eivät voi olla huomaamatta 
oman kehonsa muuttumista, ja numeeriset ikävuodet kertyvät vääjäämättä.  Vaikka nuo-
ren aikuisen naisen tavoitteena onkin omanlainen aikuisuus, ei omaa elämänpolkuaan 
voi kulkea aivan kuten tahtoo, eikä minuuttaan voi koostaa täysin vapaasti, rakenteista ja 
rajoista piittaamatta. 
  




Aapola, S. 1999. Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Aapola, S. 2002. Exploring dimensions of age in young people's lives: a discourse analyti-
cal approach. Time & Society,  11 (2/3), 295–314.  
Aapola, S. & Ketokivi, K. 2005. Johdanto: aikuistumisen ehdot 2000-luvun yhteiskunnas-
sa. Teoksessa S. Aapola & K. Ketokivi (toim.) Polkuja ja poikkeamia – aikuisuutta et-
simässä. Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura: Julkaisuja 56. Helsinki: 
Nuorisotutkimusseura, 7–32. 
Alasuutari, P. 1994a. Kulttuurintutkimus ja kulturalismi. Teoksessa J. Kupiainen & E. 
Sevänen (toim.) Kulttuurintutkimus: johdanto. Tietolipas 130. Helsinki: SKS, 32–50. 
Alasuutari, P. 1994b. Laadullinen tutkimus. 2. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino. 
Alasuutari, P. 1995. Researching culture: qualitative method and cultural studies. Lon-
don, Thousand Oaks & New Delhi: Sage. 
Alasuutari, P. 2007. Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus. Helsinki: Gaudeamus. 
Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2000. Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY. 
Anttila, P. 1996. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Taito-, taide- ja muotoilualojen tut-
kimuksen työvälineet. Artefakta 2. Helsinki: Akatiimi. 
Anttonen, A. 2003. Lastenhoidon kaksi maailmaa. Teoksessa H. Forsberg & R. Nätkin 
(toim.) Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. 2. painos. Helsinki: 
Gaudeamus, 159–185. 
Archer, M. S. 1988. Culture and agency. The place of culture in social theory. Cambridge, 
New York, New Rochelle, Melbourne & Sydney: Cambridge University Press. 
Archer, M. S. 2003. Structure, culture and the internal conversation. Cambridge: Cam-
bridge University Press. 
Arnett, J. J. 2004. Emerging adulthood: the winding road from the late teens through the 
twenties. New York & Oxford: Oxford University Press. 
Aronson, P. 2008. The markers and meanings of growing up: contemporary young wom-
en’s transition from adolescence to adulthood. Gender & Society 22 (1), 56–82.  
Baker, C. 1997.  Membership categorization and interview accounts. Teoksessa D. Silver-
man (toim.) Qualitative research. Theory, method and practice. London, Thousand 
Oaks & New Delhi: Sage, 130–143. 
Barbour, R. S. 2007. Doing focus groups. The Sage qualitative research kit 4. London: 
Sage. 
Barnes, B. 2000. Understanding agency: social theory and responsible action. London & 
Thousand Oaks: Sage. 
Bauman, Z. 1995. Searching for a centre that holds. Teoksessa M. Featherstone, S. Lash & 
R. Robertson (toim.) Global modernities. London: Sage, 140–154.  
424   
 
Bauman, Z. 1996a (1992). Maailman uusi lumo, eli kuinka kertoa postmodernista? Teok-
sessa P. Ahponen & T. Cantell (toim.) Postmodernin lumo. Tampere: Vastapaino, 21–
46. 
Bauman, Z. 1996b (1992). Maaperä, veri ja identiteetti. Teoksessa P. Ahponen & T. Cantell 
(toim.) Postmodernin lumo. Tampere: Vastapaino, 157–190. 
Bauman, Z. 1996c (1996). Moraali kontingenssin aikakaudella. Teoksessa P. Ahponen & T. 
Cantell (toim.) Postmodernin lumo. Tampere: Vastapaino, 267–282. 
Bauman, Z. 1996d (1992). Sosiologinen teoria postmodernista. Teoksessa P. Ahponen & T. 
Cantell (toim.) Postmodernin lumo. Tampere: Vastapaino, 191–215. 
Bauman, Z. 1997 (1990). Sosiologinen ajattelu. Tampere: Vastapaino. 
Bauman, Z. 2001. The individualized society. Cambridge: Polity Press. 
Bauman, Z. 2002 (2000). Notkea moderni. Tampere: Vastapaino. 
Bauman, Z. 2005a. Liquid life. Cambridge: Polity Press. 
Bauman, Z. 2005b. Work, consumerism and the new poor. 2nd edition. Maidenhead & 
New York: Open University Press. 
Beck, U. 1995 (1994). Politiikan uudelleen keksiminen: kohti refleksiivisen modernisaa-
tion teoriaa. Teoksessa U. Beck, A. Giddens. & S. Lash: Nykyajan jäljillä: refleksiivinen 
modernisaatio. Tampere: Vastapaino, 11–82. 
Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. 1995. The normal chaos of love. Cambridge: Polity Press.  
Beck, U., Giddens. A. & Lash, S. 1995 (1994). Nykyajan jäljillä: refleksiivinen modernisaa-
tio. Tampere: Vastapaino. 
Beilharz, P. 2007. Preface. Teoksessa H. Blatterer: Coming of age in times of uncertainty. 
Oxford: Berghahn Books, ix–xi. 
Bentley, E. 2007. Adulthood. London & New York: Routledge. 
Berger, P. L. & Luckmann, T. 1994 (1966). Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: tie-
donsosiologinen tutkielma. Jälkisanat T. Aittola & V. Raiskila. Helsinki: Gaudeamus. 
Blatterer, H. 2007a. Adulthood: the contemporary redefinition of a social category. Socio-
logical research online, 12 (4) 3. http://www.socresonline.org.uk/12/4/3.html [luettu 
7.10.2010]. 
Blatterer, H. 2007b. Coming of age in times of uncertainty. Oxford: Berghahn Books. 
Blatterer, H. 2007c. Contemporary adulthood: reconceptualizing an uncontested category. 
Current sociology, 55 (6), 771–792. 
Blatterer, H. 2010. The changing semantics of youth and adulthood. Cultural Sociology 4 
(1), 63–79. 
Brannen, J. & Nilsen, A. 2002. Young people’s time perpectives: from youth to adulthood. 
Sociology 36 (3), 513–537. 
Buchmann, M. The script of life in modern society. Entry into adulthood in a changing 
world. Chicago & London: The University of Chicago Press. 
Butler, J. 2006 (1990). Hankala sukupuoli: feminismi ja identiteetin kumous. Helsinki: 
Gaudeamus. 
Connidis, I. A. 2012. Theoretical directions for studying family ties and aging. Teoksessa 
R. Blieszner & V. H. Bedford (toim.) Handbook of families and aging. Santa Barbara, 
Denver & Oxford: Praeger, ABC Clio, 35–60. 
  425 
 
Connidis, I. A. & McMullin, J. A. 2002. Sociological ambivalence and family ties: a critical 
perspective. Journal of Marriage and Family, 64 (3), 558–567. 
Côté, J. E. 2000. Arrested adulthood: the changing nature of maturity and identity. New 
York: New York University Press.  
Ehrnrooth, J. 1990. Intuitio ja analyysi. Teoksessa K. Mäkelä (toim.) Kvalitatiivisen aineis-
ton analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, 30–41. 
Elder, G. H. Jr. 1985. Perspectives on the life course. Teoksessa G. H. Elder, Jr. Life course 
dynamics: trajectories and transitions, 1968-1980. Ithaca & London: Cornell University 
Press, 23-49. 
Elder, G. H. Jr. 1994. Time, human agency, and social change: perspectives on the life 
course. Social Psychology Quarterly 57 (1), 4–15.  
Emirbayer, M. & Mische, A. 1998. What is agency? The American Journal of Sociology, 
103 (4), 962–1023. 
Erikson, E. H. 1980. Identity and the life cycle. New York & London: W. W. Norton & 
Company.  
Erikson, E. H. 1982. The life cycle completed: a review. New York & London: W. W. Nor-
ton & Company. 
Eskola, J. & Suoranta, J. 2005. Johdatus laadulliseen tutkimukseen.  7. painos. Tampere: 
Vastapaino.  
Eteläpelto, A. 2007. Identiteetti ja työ rakenteiden ja toimijuuden ristiaallokossa. Teokses-
sa A. Eteläpelto, K. Collin & J. Saarinen (toim.) Työ, identiteetti ja oppiminen.  Helsin-
ki: WSOY, 90–142.  
Eteläpelto, A., Heiskanen, T. & Collin, K. 2010. Vallan ja toimijuuden monisäikeisyys. 
Teoksessa A. Eteläpelto, T. Heiskanen & K. Collin (toim.) Valta ja toimijuus aikuis-
kasvatuksessa. Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Helsinki Kansanvalistusseura ja Ai-
kuiskasvatuksen tutkimusseura, 9‒30. 
Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. 2013. What is agency? Con-
ceptualizing professional agency at work. Educational Research Review 10, 45–65. 
Eteläpelto, A. Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S.  2014. Miten käsitteellistää 
ammatillista toimijuutta työssä? Aikuiskasvatus 34 (3), 202–214. 
Evans, K. 2007. Concepts of bounded agency in education, work, and the personal lives of 
young adults. International Journal of Psychology, 42 (2), 85–93. 
Fadjukoff, P. 2007. Identity formation in adulthood. Jyväskylä studies in education, psy-
chology and social research 319.  Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House. 
Fairclough, N. 1997.  Miten media puhuu. Tampere: Vastapaino. 
Fairclough, N. 2003. Analysing discourse: textual analysis for social research. London & 
New York: Routledge. 
Featherstone, M, & Hepworth, M. 1989. Ageing and old age: reflections on the postmo-
dern life course. Teoksessa B. Bytheway, T. Keil, P. Allatt & A. Bryman (toim.) Becom-
ing and being old: sociological approaches to later life. London, Newbury Park & 
New Delhi: Sage, 143–157. 
Filander, K. 2000. Kehittämistyö murroksessa: sitoutuminen, sopeutuminen ja vastarinta 
julkisella sektorilla 1990-luvulla. Tampere: Tampereen yliopisto.  
426   
 
Filander, K. 2001. Kehittämistyö murroksessa: sitoutuminen, sopeutuminen ja vastarinta 
julkisella sektorilla 1990-luvulla. Lectio praecursoria. Aikuiskasvatus 21 (1), 56–60. 
Filander, K. 2003. Kulttuurinen tutkimusote, kehittäjyys ja sukupuoli. Teoksessa J. Man-
ninen, A. Kauppi, A. Puurula & S. Kontiainen (toim.) Aikuiskasvatus tutkijoiden sil-
min - tutkimusta 2000-luvun taitteessa. Helsinki: Kansanvalistusseura, 68–82. 
Fontana, A. 2001. Postmodern trends in interviewing. Teoksessa J. F. Gubrium & J. A. 
Holstein (toim.) Handbook of interview research: context & method. London: Sage, 
160–176. 
Frake, C. O. 1977. Plying frames can be dangerous: some reflections on methodology in 
cognitive anthropology. Quarterly Newsletter of the Institute for Comparative Hu-
man Development. 1 (3), 1–7. http://lchc.ucsd.edu/Histarch/jn77v1n3.PDF [luettu 
18.1.2012]. 
Gergen, K. J. 1994. Realities and relationships: soundings in social construction. Cam-
bridge (Mass.) : Harvard University Press. 
Giddens, A. 1995 (1994). Elämää jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa. Teoksessa U. 
Beck, A. Giddens. & S. Lash: Nykyajan jäljillä: refleksiivinen modernisaatio. Tam-
pere: Vastapaino, 83–152. 
Gordon, T. 1991. Feministiäidit;  nuorallatanssia arjessa ja myyteissä. Teoksessa S. Nopola 
(toim.) Äiti tuu ikkunaan.  Äitiys – elämä vai kohtalo. Helsinki: WSOY, 133–147. 
Gordon, T. 2005. Toimijuuden käsitteen dilemmoja. Teoksessa A. Meurman-Solin & I. 
Pyysiäinen (toim.) Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudeamus, 114‒130. 
Gordon, T. & Lahelma, E. 2004. Who wants to be a woman? Young women’s reflections 
on transitions to adulthood. Feminist Review 78 (1), 80–98. 
Greene, S. 2003. The psychological development of girls and women: rethinking change 
in time. New York: Routledge. 
Gross, N. 2005. The detraditionalization of intimacy reconsidered. Sociological Theory 23 
(3), 286–311. 
Haavisto, I. 2010. Työelämän kulttuurivallankumous. EVAn arvo- ja asennetutkimus 
2010. Helsinki: Taloustieto. 
Havighurst, R. J. 1953 (uudelleenpainettu 1957). Human development and education. 
New York, London & Toronto: Longmans, Green and Co. 
Havighurst, R. J. 1973. History of developmental psychology: socialization and personali-
ty development through the life span. Teoksessa P. B. Baltes & K. W. Schaie (toim.) 
Life-span development psychology: personality and socialization. New York & Lon-
don: Academic Press. 
Hayslip, Jr., B. & Panek, P. E. 1989. Adult development and aging. New York, Cam-
bridge, Philadelphia, San Francisco, London, Mexico City, São Paulo, Singapore & 
Sydney: Harper & Row. 
Helve, H. 2007. Arvojen muutos nuorisokasvatuksen haasteena. Teoksessa E. Nivala & 
M. Saastamoinen (toim.) Nuorisokasvatuksen teoria - perusteita ja puheenvuoroja. 
Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 73. Helsinki: Nuoriso-
tutkimusseura, 276–312. 
Hermes, J. 1995. Reading women's magazines. Cambridge: Polity press. 
Hermes, J. 2005. Re-reading popular culture. Malden: Wiley-Blackwell. 
  427 
 
Herranen, J. & Harinen, P. 2008. Kohti hyvää aikuisuutta: ”omilleen asettumisen” kult-
tuurinen kuva. Aikuiskasvatus 28 (1), 4–14. 
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytän-
tö. Helsinki: Gaudeamus. 
Hitlin, S. & Elder, G. H. Jr. 2007. Time, self, and the curiously abstract concept of agency. 
Sociological Theory 25 (2), 170‒191. 
Hoikkala, T. 1993. Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus? Aikuistumisen puhe ja 
kulttuurimallit. Helsinki: Gaudeamus. 
Holdsworth, C. & Morgan, D. 2005. Transitions in context: leaving home, independence 
and adulthood. Maidenhead: Open University Press. 
Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. 1997. Active interviewing. Teoksessa D. Silverman (toim.) 
Qualitative research: theory, method and practice. London, Thousand Oaks & New 
Delhi: Sage, 113–129. 
Honkasalo, M.-L. 2004. "Elämä on ahasta täällä." Otteita maailmasta joka ei pidä kiinni. 
Teoksessa M-L Honkasalo, T. Utriainen & A. Leppo (toim.) Arki satuttaa: kärsimyksiä 
suomalaisessa nykypäivässä. Tampere: Vastapaino, 51–81. 
Honkasalo, M.-L. 2008. Reikä sydämessä: sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa. Tam-
pere: Vastapaino. 
Honneth, A. 2004. Organized self-realization: some paradoxes of individualization. Euro-
pean Journal of Social Theory 7 (4), 463–478. 
Hutson, S. & Jenkins, R. 1989. Taking the strain: families, unemployment, and the transi-
tion to adulthood. Milton Keynes & Philadelphia: Open University Press. 
Häyrynen, S. 2010. Kulttuurin käsite poikkitieteellisissä tutkimushankkeissa. Teoksessa 
Teoksessa J. Pöysä, H. Järviluoma & S. Vakimo (toim.) Vaeltavat metodit. Kultaneito 
VIII. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, 43–62. 
Illeris, K. 2002. The three dimensions of learning: contemporary learning theory in the 
tension field between the cognitive, the emotional and the social. Roskilde: Roskilde 
University Press. 
Jallinoja, R. 2006. Perheen vastaisku: familistista käännettä jäljittämässä. Gaudeamus: 
Helsinki. 
Jokinen, A. & Juhila, K. 1991. Diskurssianalyysi: villiä leikkiä merkityksillä vai varteen-
otettava tutkimustapa? Teoksessa H. Forsberg, A. Jokinen, K. Juhila, H. Järviluoma, 
M. Kuronen, T. Pösö, A. Ritala-Koskinen, I. Roivainen, I. Rostila, D. Silverman & E. 
Suoninen Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa: katkelmia empiirisen tutkimuksenteon 
vaiheista. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. Sarja A, nro 1. 
Tampere: Tampereen yliopisto, 37–49. 
Jokinen, A. & Juhila, K. 1996. Merkitykset ja vuorovaikutus: poimintoja asunnottomuus-
puheiden kulttuurisesta virrasta. Acta Universitatis Tamperensis ser. A vol . 510. 
Tampere: Tampereen yliopisto. 
Jokinen, A. & Juhila, K. 2006 (1999). Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta. Teoksessa 
A. Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen Diskurssianalyysi liikkeessä. 3. painos. Tampere: 
Vastapaino, 54–97. 
Jokinen, E. 1991. Naisen odysseia individualismiin. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapo-
litiikan laitoksen työpapereita n:o 65/1991. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
428   
 
Jokinen, E. 2004. Kodin työt, tavat, tasa-arvo ja rento refleksiivisyys. Teoksessa E. Jokinen, 
M. Kaskisaari & M. Husso (toim.) Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö. Tampere: Vasta-
paino, 285–304. 
Jokinen, E. 2005. Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus. 
Juhila, K. 2006 (1999). Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät: tilanteisesta kulttuuriseen 
kontekstiin. Teoksessa A. Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen Diskurssianalyysi liikkees-
sä. 3. painos. Tampere: Vastapaino, 160–198. 
Julkunen, R. 1995. Työssäkäyvän äidin julkiset ja yksityiset suhteet. Teoksessa L. Eräsaari, 
R. Julkunen & H. Silius (toim.) Naiset yksityisen ja julkisen rajalla. Tampere: Vasta-
paino, 88–107. 
Jyrkämä, J. 2008. Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä – hahmottelua teoreettis-
metodologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 4, 190‒203. 
Kaarninen, M. 1995. Nykyajan tytöt: koulutus, luokka sukupuoli 1920- ja 1930-luvun 
Suomessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura. 
Kangas, I. & Nikander, P. Johdanto. Teoksessa I. Kangas & P. Nikander (toim.) Naiset ja 
ikääntyminen.  Helsinki: Gaudeamus, 7–24. 
Kelhä, M. 2005. Aikuisen naisen äitiys, kulttuuriset ikäjärjestykset ja naiskansalaisuus. 
Teoksessa S. Aapola & K. Ketokivi (toim.) Polkuja ja poikkeamia – aikuisuutta etsi-
mässä. Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura: Julkaisuja 56. Helsinki: 
Nuorisotutkimusseura, 196–218. 
Ketokivi, K. 2005. Aikuistumisen ja perheen perustamisen ristiriidat pidentyneessä nuo-
ruudessa. Teoksessa S. Aapola & K. Ketokivi (toim.) Polkuja ja poikkeamia – aikui-
suutta etsimässä. Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura: Julkaisuja 56. 
Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 100–137. 
Kiianmaa, N. 2012. Tasa-arvobarometri 2012. STM Sosiaali- ja terveysministeriön julkai-
suja 2012:23. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3370-5 [luettu 17.4.2013]. 
Kimmel, D. C. 1980. Adulthood and aging. An interdisciplinary, developmental view. 2nd 
edition. New York, Chichester, Brisbane, Toronto & Singapore: John Wiley & Sons.  
Knuuttila, S. 1994. Kaiken kattava kulttuuri? Teoksessa J. Kupiainen & E. Sevänen (toim.) 
Kulttuurintutkimus: johdanto. Tietolipas 130. Helsinki: SKS, 9–31. 
Knuuttila, S. 2010. Tutkimusaineistojen muodostaminen. Teoksessa J. Pöysä, H. Järvi-
luoma & S. Vakimo (toim.) Vaeltavat metodit. Kultaneito VIII. Joensuu: Suomen Kan-
santietouden Tutkijain Seura, 19–42. 
Koivunen, A. & Liljeström, M. 1996. Paikantuminen. Teoksessa A. Koivunen & M. Lilje-
ström (toim.) Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapai-
no, 271–292. 
Koski, L. 2008. Kuvankaunis koti. Teoksessa P. Harinen & L. Koski  (toim.) Arjen askeleet: 
otteita elämän järjestyksistä. Sosiologian tutkimuksia 7. Joensuu: Joensuun yliopisto, 
27–40. 
Koski, L. & Harinen, P. 2008. Arjen ahtaus ja turva. Teoksessa P. Harinen & L. Koski  
(toim.) Arjen askeleet: otteita elämän järjestyksistä. Sosiologian tutkimuksia 7. Joen-
suu: Joensuun yliopisto, 7–11. 
Koski, L. & Moore, E. 2001. Näkökulmia aikuisuuteen ja aikuiskasvatukseen. Aikuiskas-
vatus 21 (1), 4–13. 
  429 
 
Kosonen, U. 1998. Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
Kosonen, U. 2003. Naisia työn reunoilla: elämänkokemusta ja ikäsyrjintää.  Jyväskylä: 
SopHi. 
Kotiranta, T. & Virkki, T. 2011. Toimijuus ja sosiaalisen toiminnan teoria. Teoksessa T. 
Kotiranta, P. Niemi & R. Haaki (toim.) Sosiaalisen toiminnan perusta. Helsinki: Gau-
deamus, 113–134. 
Kupiainen, J. 1994. Kulttuurien kohtaaminen. Teoksessa T. Hilasvuori & A. Mikkola 
(toim.) Monikulttuurinen koulu ja opetus. Helsinki: Vantaan Täydennyskoulutuslai-
tos, Painatuskeskus, 26–59. 
Kuusinen, J. 1995. Nuoren aikuisen kehitystehtävät, onnellisuus ja kehityksen hallinta. 
Teoksessa P. Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen (toim.) Näkökulmia kehi-
tyspsykologiaan: kehitys kontekstissaan. Porvoo: WSOY, 311–322. 
Kvale, S. 2007. Doing interviews. Los Angeles, London, New Delhi & Singapore: Sage. 
Laakkonen, E. 2011a. Aikuisuus notkeassa modernissa. Mikä kuluttaa nuoren aikuisen 
naisen luonnetta notkistuneessa yhteiskunnassa? Julkaisematon aikuiskasvatustieteen 
pro gradu -tutkielma. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20110363. Itä-
Suomen yliopisto. 
Laakkonen, E. 2011b. Pysäytyskuvia ruumiista ja sukupuolista. Semioottinen analyysi 
Normihomolehden kuvallisista esityksistä. Julkaisematon kulttuurintutkimuksen 
(mediakulttuuri ja viestintä) pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. 
LaPointe, K. 2014. Tilaa mielekkäälle työlle. Aikuiskasvatus 34 (1), 17–28. 
Lash, S. 1995 (1994). Refleksiivisyys ja sen vastinparit: rakenne, estetiikka, yhteisö. Teok-
sessa U. Beck, A. Giddens. & S. Lash: Nykyajan jäljillä: refleksiivinen modernisaatio. 
Tampere: Vastapaino, 153–235. 
Laukkanen, M. 2007. Sähköinen seksuaalisuus: tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa. 
Rovaniemi: Lapland University Press. 
Leccardi, C. 2005. Facing uncertainty: temporality and biographies in the new century. 
Young 13 (2), 123–146. 
Lee, N. 2001. Childhood and society: growing up in an age of uncertainty. Buckingham: 
Open University Press. 
Levinson, D., Darrow, C. N., Klein, E. B., Levinson, M. H. & McKee, B. 1979. The seasons 
of a man’s life. New York: Alfred A. Knopf. 
Liljeström, M. 1996. Sukupuolijärjestelmä. Teoksessa A. Koivunen & M. Liljeström (toim.) 
Avainsanat: 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 111–138. 
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. 1985. Naturalistic inquiry. Newbury Park, London & New 
Delhi: Sage. 
Lipponen, V. 2006. Läheisyyttä ja etäisyyttä kuoleman lähestyessä: kuolevan potilaan ja 
omahoitajan hoitosuhde dialogisen filosofian näkökulmasta. Tampere: Tampere Uni-
versity Press. 
Lonka, S., Markkula, M-L. & Tuomi, A. 1989. Suomalainen nainen: työssä, kotona ja omil-
laan. Helsinki: A-lehdet. 
Marin, M. 2001. Aikuisuus ja keski-ikäisyys. Teoksessa A. Sankari & J. Jyrkämä (toim.) 
Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino, 225–265. 
430   
 
Mason, J. 2002. Qualitative researching. 2. painos. London, Thousand Oaks & New Delhi: 
Sage. 
Melkas, T. 2009. Suomalaisten yksityiselämän sosiaalisuudesta. Teoksessa M. Liikkanen 
(toim.) Suomalainen vapaa-aika: arjen ilot ja valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 21–48. 
Metsämuuronen, J. 2000. Laadullisen tutkimuksen perusteet. Metodologia-sarja 4. Hel-
sinki: International Methelp. 
Meyrowitz, J. 1984. The adultlike child and the childlike adult: socialization in an elec-
tronic age. Daeadalus (113) 3, 19–48. 
Moilanen, L. 1995. Ryhmähaastattelu työyhteisössä – tiedonkeruun ja vaikuttamisen 
väline. Helsinki: Työterveyslaitos. 
Moore, E. 2003. Pitkä opintie. Aikuisiällä suoritettu yliopistotutkinto ja koulutuksellisen 
elämänkulun muutos. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 61. Joen-
suu: Joensuun yliopisto. 
Morgan, D. L. 1988. Focus groups as qualitative research: qualitative research methods 
series vol. 16. A Sage university paper. Newbury Park, Beverly Hills, London & New 
Delhi: Sage. 
Morgan, D. L. 1997. Focus Groups as qualitative research. 2nd edition. Thousand Oaks: 
Sage. 
Myllyniemi, S. 2007. Perusarvot puntarissa. Nuorisobarometri 2007. Nuorisoasiain neu-
vottelukunta, julkaisuja 37. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkai-
suja 79. Helsinki: Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neu-
vottelukunta. 
Myllyniemi, S. 2009. Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009. Nuorisotutkimusverkosto / 
Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 97. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 41. 
Helsinki: Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelu-
kunta. 
Myllyniemi, S. 2013. Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013. Nuorisoasiain neuvottelu-
kunta, julkaisuja 50. Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 145. Helsinki: Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto.  
Mäkelä, K. 1990. Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa K. Mäkelä (toim.) 
Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, 42–61. 
Newman, K. S. 2008. Ties that bind: cultural interpretations of delayed adulthood in 
Western Europe and Japan. Sociological Forum (23) 4, 645–669. 
Nikander, P. 1999a. Elämänkaaresta elämänkulkuun: iän muuttuva merkitysmaailma. 
Teoksessa I. Kangas & P. Nikander (toim.) Naiset ja ikääntyminen.  Helsinki: Gau-
deamus, 27–45. 
Nikander, P. 1999b. Ikääntyvä yhteiskunta ja tulevaisuuden ikääntyvä nainen. Teoksessa 
I. Kangas & P. Nikander (toim.) Naiset ja ikääntyminen.  Helsinki: Gaudeamus, 211–
228. 
Nivala, E. & Saastamoinen, M. 2007. Nuorisokasvatuksen teorian kohde ja konteksti. 
Teoksessa E. Nivala & M. Saastamoinen (toim.) Nuorisokasvatuksen teoria - perustei-
ta ja puheenvuoroja. Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 73. 
Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 8–27. 
  431 
 
Noro, A. 2000. Aikalaisdiagnoosi sosiologisen teorian kolmantena lajityyppinä. Sosiologia 
(37) 4, 321–329. 
Nugin, R. 2008. Constructing adulthood in a world of uncertainties: some cases of post-
communist Estonia. Young 16 (2), 185–207. 
Nugin, R. 2010. Conceptualising adulthood in the transition society context – the case of 
Estonia. Studies of Transition States and Societies (2) 1, 36–55. 
http://www.tlu.ee/stss/wp-content/uploads/2010/06/STSS-vol2-nugin-lk-36-551.pdf 
[luettu 23.3.2012]. 
Nurmi, J.-E. 1995. Nuoruusiän kehitys: etsintää, valintoja ja noidankehiä. Teoksessa P. 
Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen (toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan: 
kehitys kontekstissaan. Porvoo: WSOY, 256–274. 
Nätkin, R. 1991. Siveettömät, itsekkäät, emansipeeratut. Teoksessa S. Nopola (toim.) Äiti 
tuu ikkunaan: äitiys – elämä vai kohtalo. Helsinki: WSOY, 11–25. 
Nätkin, R. & Kyllönen, S. 1985. Opiskelevan äidin kaksi maailmaa. Tutkimus Tampereen 
yliopistossa opiskelevien pienten lasten äitien arkipäivästä, opintojen kulusta ja am-
mattitoiveista. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Sarja B, N:o 
42/1985. Tampere: Tampereen yliopisto. 
Oakley, A. 1981. Interviewing women: a contradiction in terms. Teoksessa H. Roberts 
(toim.) Doing feminist research. London & New York: Routledege, 30–61. 
Oinas, E. 2001. Making sense of the teenage body: sociological perspectives on girls, 
changing bodies, and knowledge. Turku: Åbo Akademi University Press. 
Oittinen, R. 1999. Nuorekkuuden ihanteista ja arjesta ennen toista maailmansotaa. Teok-
sessa I. Kangas & P. Nikander (toim.) Naiset ja ikääntyminen.  Helsinki: Gaudeamus, 
46–82. 
Ojala, H. 2010. Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa. Tampe-
re: Tampere University Press. 
Ojala, H., Palmu, T. & Saarinen, J. 2009. Paikalla pysyvää ja liikkeessä olevaa. Feministisiä 
avauksia toimijuuteen ja sukupuoleen. Teoksessa H. Ojala, T. Palmu & J. Saarinen 
(toim.) Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino, 13–38.  
Pais, J. M. 2000. Transitions and youth cultures: forms and performances. International 
Social Science Journal 52 (164), 219–232. http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.uef.fi: 
2048/doi/10.1111/1468-2451.00253/epdf [luettu 20.3.2013]. 
Perho, H. & Korhonen, M. 1995. Siirtymien sijoittuminen ja sisältö varhaisaikuisuudessa. 
Teoksessa P. Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen (toim.) Näkökulmia kehitys-
psykologiaan: kehitys kontekstissaan. Porvoo: WSOY, 323–342. 
Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. 2009. Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino. 
Pirttilä, I. 2005. Mitä ja miten sosiologiassa tutkitaan. Teoksessa P. Kuusela (toim.) Sosio-
logia: muuttuvan maailman koordinaatit. Kuopio: UniPress, 21–62. 
Pulkkinen, L. 1995. Persoonallisuuden kehitys lapsuudesta aikuisuuteen. Teoksessa P. 
Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen (toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan: 
kehitys kontekstissaan. Porvoo: WSOY, 297–310. 
Puuronen, A. 2002. Dialogisuus ja tyttöys anoreksiatutkimusprosessissa. Teoksessa S. 
Aaltonen & P. Honkatukia (toim.) Tulkintoja tytöistä. Tietolipas 187.  Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura: Helsinki, 287–304. 
432   
 
Raitanen, M. 2001. Aikuistuminen – uusi vaihe elämässä vai uusi elämä vaiheessa? Teok-
sessa A. Sankari & J. Jyrkämä (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Tam-
pere: Vastapaino, 187–224. 
Rantamaa, P. 1999. Ikääntyvät naiset ja kulutus. Teoksessa I. Kangas & P. Nikander 
(toim.) Naiset ja ikääntyminen.  Helsinki: Gaudeamus, 106–120. 
Rastas, A. 2009 (2005). Kulttuurit ja erot haastattelutilanteessa. Teoksessa J. Ruusuvuori & 
L. Tiittula (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 2. painos. Tampe-
re: Vastapaino, 78–102. 
Repo, K. 2007. Pienten lasten kotihoito lastenhoidon vaihtoehtona. Janus 15 (3), 229–244. 
Repo, K. 2009. Lapsiperheiden arki – näkökulmina raha, työ ja lastenhoito. Tampere: 
Tampere University Press. 
Ronkainen, S. 1989. Nainen ja nainen – haastattelun rajat ja mahdollisuudet. Sosiaalipoli-
tiikka, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosikirja 14, 65–77. 
Ronkainen, S. 1999. Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. Hel-
sinki: Gaudeamus. 
Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. 2013. Tutkimuksen 
voimasanat.  1.–2. painos. Sanoma Pro: Helsinki. 
Roos, J.-P. 1987. Suomalainen elämä. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden 
seura. 
Roseneil, S. & Frosh, S. 2012. Social research after the cultural turn: a (self-)critical intro-
duction. Teoksessa S. Roseneil & S. Frosh (toim.) Social research after the cultural 
turn. Hampshire  & New York: Palgrave Macmillan, 1–15. 
Roth, W.-M. 2005. Doing qualitative research: praxis of method. Bold visions in educa-
tional research, vol. 3. Rotterdam & Taipei: Sense Publishers. 
Rubin, H. J. & Rubin, I. S. 2012. Qualitative interviewing: the art of hearing data. 3rd edi-
tion. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore & Washington DC: Sage. 
Ruoho, I. & Saarenmaa, L. 2011. Edunvalvonnasta elämänpolitiikkaan: naistenlehdet 
journalismina ja julkisuutena. Tampere: Journalismin tutkimusyksikkö, Viestinnän, 
median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto. 
Ruoho, I. & Torkkola, S. 2010. Journalismin sukupuoli. Tampere: Vastapaino & Journa-
lismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto. 
Ruoppila, I. 1995. Aikuisuus: johdanto. Teoksessa P. Lyytinen, M. Korkiakangas & H. 
Lyytinen (toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys kontekstissaan. Porvoo: 
WSOY, 290–296. 
Ruth, J-E. 1995. Persoonallisuuden kehitys vanhuudessa. Teoksessa P. Lyytinen, M. Kor-
kiakangas & H. Lyytinen (toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys konteks-
tissaan. Porvoo: WSOY, 440–454. 
Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. 2010. Haastattelun analyysin vaiheet. Te-
oksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander, & M. Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi. 
Tampere: Vastapaino, 9–36. 
Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV, Menetelmäopetuksen tie-
tovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Sähköinen aineisto: 
 http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali [luettu 30.9.2014]. 
  433 
 
Saarikangas, K. 1991. Äitiyden tila; nainen ja moderni asunto. Teoksessa S. Nopola (toim.) 
Äiti tuu ikkunaan: äitiys – elämä vai kohtalo. Helsinki: WSOY, 233–256. 
Saariluoma, P. 2000. Kognitiotieteellinen semantiikka. Teoksessa A. Airola, H. J. Koskinen 
&  V. Mustonen  (toim.) 2000. Merkillinen merkitys. Helsinki: Gaudeamus, 44–68. 
Saastamoinen, M. 2005. Postmoderni, riskiyhteiskunta ja globalisaatio sosiologisina kes-
kusteluina. Teoksessa P. Kuusela (toim.) Sosiologia: muuttuvan maailman koordi-
naatit. Kuopio: UniPress, 103–131. 
Saastamoinen, M. 2007. Notkeat rakenteet, tiheät identiteetit? Teoksessa E. Nivala & M. 
Saastamoinen (toim.) Nuorisokasvatuksen teoria - perusteita ja puheenvuoroja. Nuo-
risotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 73. Helsinki: Nuoriso-
tutkimusseura, 230–254. 
Salin, O. 2010. Työntekijän sosiaalisen identiteetin valinnat. Tampereen yliopisto, Sosiaa-
litutkimuksen laitos.  
Salonen, R. 2005. Milloin omaan kotiin? Aikuistumisen vastuu Suomessa ja Espanjassa. 
Teoksessa S. Aapola & K. Ketokivi (toim.) Polkuja ja poikkeamia – aikuisuutta etsi-
mässä. Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura: Julkaisuja 56. Helsinki: 
Nuorisotutkimusseura, 66–99. 
Schaie, K. W. & Willis, S. L. 1996. Adult development and aging. 4th edition. New York: 
Harper Collins College. 
Seale, C. 1999. The quality of qualitative research. Los Angeles, London, New Delhi & 
Singapore: Sage. 
Sennett, R. 2002. Työn uusi järjestys: miten uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta. 
Tampere: Vastapaino. 
Sennett, R. 2006. The culture of the new capitalism. The Castle lectures in ethics, politics, 
and economics. New Haven & London: Yale University Press. 
Siivonen, J. 2006. Lohduttava ja piinaava naistenlehti. Teoksessa A. Mäkelä, L. Puustinen 
& I. Ruoho (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Hel-
sinki: Gaudeamus, 226–243. 
Siivonen, P. & Isopahkala-Bouret, U. 2014. Adult graduates’ negotiations of age(ing) and 
employability. Journal of Education and Work.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080. 
2014.939161 [luettu 14.10.2014].  
Siltala, J. 2004. Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Muutokset hyvinvointivaltion 
ajasta globaaliin hyperkilpailuun. Helsinki: Otava. 
Silverman, D. 1993. Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, text and 
interaction. London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage. 
Silverman, D. 1997. Towards an aesthetics of research. Teoksessa D. Silverman (toim.) 
Qualitative research: theory, method and practice. London, Thousand Oaks & New 
Delhi: Sage. 
Simonen, L. 1989. Feministinen diskurssi sosiaalitutkimuksessa. Sosiaalipolitiikka, Sosiaa-
lipoliittisen yhdistyksen vuosikirja 14, 49–63. 
Sinkkonen, M. & Pulkkinen, L. 1996. Elämänrakenne parhaassa aikuisiässä. Jyväskylän 
yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 333. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
Skeggs, B. 2014 (2004). Elävä luokka. Tampere: Vastapaino. 
434   
 
Spradley, J. P. 1979. The ethnographic interview. Forth Worth, Chicago, San Francisco, 
Philadelphia, Montreal, Toronto, London, Sydney & Tokyo: Holt, Rinehart & Wins-
ton. 
Stewart, D. W. & Shamdasani, P. N. 1990. Focus groups: theory and practice. Applied 
Social Research Methods Series vol 20. Newbury Park: Sage. 
STM Sosiaali- ja terveysministeriö. 2007. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto 
3/43/07 annettu 25.5.2007. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId= 
48287&name=DLFE-9611.pdf [luettu 2.5.2011]. 
Sulkunen, P. 1997a. Esipuhe. Teoksessa P. Sulkunen & J. Törrönen (toim.) Semioottisen 
sosiologian näkökulmia: sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys. 
Helsinki: Gaudeamus, 5–7. 
Sulkunen, P. 1997b. Todellisuuden ymmärrettävyys ja diskurssianalyysin rajat. Teoksessa 
P. Sulkunen & J. Törrönen (toim.) Semioottisen sosiologian näkökulmia: sosiaalisen 
todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys. Helsinki: Gaudeamus, 13–53. 
Suoninen, E. 1991. Perhe-elämän repertuaarit: yritys tavoittaa sosiaalisen todellisuuden 
moninaisuutta diskurssianalyysin avulla. Teoksessa H. Forsberg, A. Jokinen, K. Juhi-
la, H. Järviluoma, M. Kuronen, T. Pösö, A. Ritala-Koskinen, I. Roivainen, I. Rostila, D. 
Silverman & E. Suoninen Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa: katkelmia empiirisen tut-
kimuksenteon vaiheista. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. 
Sarja A, nro 1. Tampere: Tampereen yliopisto, 50–66. 
SVT Suomen virallinen tilasto. 2011. Perheet: Vuosikatsaus 2010, 6. Nuorten aikuisten 
kotoamuutossa käänne? Helsinki: Tilastokeskus. http://tilastokeskus.fi/til/perh/2010/ 
02/perh_2010_02_2011-11-30_kat_006_fi.html [luettu 11.6.2014]. 
SVT Suomen virallinen tilasto. 2012. Perheet: Vuosikatsaus 2011, 3. Lapsiperheiden määrä 
pienenee tasaisesti. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.tilastokeskus.fi/til/perh/2011/ 
02/perh_2011_02_2012-11-09_kat_003_fi.html [luettu 11.6.2014]. 
SVT Suomen virallinen tilasto. 2013. Perheet: Vuosikatsaus 2012. Helsinki: Tilastokeskus. 
http://www.tilastokeskus.fi/til/perh/2012/ [luettu 30.9.2014]. 
SVT Suomen virallinen tilasto. 2014a. Syntyneet 2013. Helsinki: Tilastokeskus. 
http://www.tilastokeskus.fi/til/synt/2013/ [luettu 14.4.2014]. 
SVT Suomen virallinen tilasto. 2014b. Työvoimatutkimus 2013. Helsinki: Tilastokeskus. 
http://www.stat.fi/til/tyti/2013/ [viitattu: 17.7.2014]. 
Syrjälä, L., Ahonen, S., Syrjäläinen, E. & Saari, S. 1994. Laadullisen tutkimuksen työtapo-
ja. Helsinki: Kirjayhtymä. 
Söderholm, S. 1994. Antropologinen kulttuurintutkimus.  Teoksessa J. Kupiainen & E. 
Sevänen (toim.) Kulttuurintutkimus: johdanto. Tietolipas 130. Helsinki: SKS, 119–142. 
Tuohinen, T. 2010. Nuorten ’työeetos’ – protestanttisesta etiikasta työyhteisön henkeen? 
Työpoliittinen Aikakauskirja 4, 33–42. 
Tuomi, J. 2001. Aetatis hominum – elämänkulun vaiheet antiikin ja keskiajan kirjallisuu-
dessa. Teoksessa E. Heikkinen & J. Tuomi (toim.) Suomalainen elämänkulku. Hel-
sinki: Tammi, 13–37. 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5. uudistettu pai-
nos. Helsinki: Tammi. 
  435 
 
Turkki, T. 1998. Minuus mediassa: uusia identiteettejä metsästämässä. Suomen itsenäi-
syyden juhlarahaston julkaisusarja 186. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. 
Tynjälä, P. 1991. Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien luotettavuudesta. Kasvatus 22 (5–
6), 387–398. 
Tynkkynen, L. 2013. Adolescents’ career goals in social context. Jyväskylä studies in edu-
cation, psychology and social research 461. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
Töyry, M. 2006. Käytösoppaasta naistenlehteen. Teoksessa A. Mäkelä, L. Puustinen & I. 
Ruoho (toim.) Sukupuolishow: johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: 
Gaudeamus, 207–225. 
Usher, R., Bryant, I. & Johnston, R. 2005 (1997). Adult education and the postmodern 
challenge: learning beyond the limits. London & New York: Routledge. 
Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Porvoo: WSOY. 
Valtonen, A. 2009 (2005). Ryhmäkeskustelut – millainen metodi. Teoksessa J. Ruusuvuori 
& L. Tiittula (toim.) Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 2. painos. Tam-
pere: Vastapaino, 223–241. 
Vanhalakka-Ruoho, M. 2014. Toimijuus elämänkulussa – ohjaustyön perusta? Aikuiskas-
vatus 34 (3), 192–199. 
Vilkko, A. 1994. Homespun life: metaphors on the course of life in women’s autobiogra-
phies. Cultural Studies 8, 2, 269–277. 
Vilkko, A. 1997. Omaelämäkerta kohtaamispaikkana: naisen elämän kerronta ja luenta. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Vilkko, A. 2001. Elämänkulku ja elämänkulkukerronta. Teoksessa E. Heikkinen & J. 
Tuomi (toim.) Suomalainen elämänkulku. Helsinki: Tammi, 74–85. 
Virkki, T. 2004. Vihan voima: toimijuus ja muutos vihakertomuksissa. Jyväskylä: Atena. 
Vuori, J. 2003. Äitiyden ainekset. Teoksessa H. Forsberg & R. Nätkin (toim.) Perhe mur-
roksessa: kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. 2. painos. Helsinki: Gaudeamus, 39–63. 
Webster, F. 2002. Theories of the information society. 2nd edition. London & New York: 
Routledge. 
Westberg, A. 2004. Forever young? Young people’s conception of adulthood: the swedish 
case. Journal of Youth Studies 7 (1), 35–53. 
Wilkinson, S. 1998. Focus groups in feminist research: power, interaction, and the co-
construction of meaning. Womens' studies international forum 21 (1), 111–125. 
Wilska, T.-A. 2011. Vastuullisuus yksityisen kuluttajan näkökulmasta. Teoksessa M. Jout-
senvirta, M. Halme, M. Jalas & J. Mäkinen (toim.) Vastuullinen liiketoiminta kansain-
välisessä maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 189–209. 
Wilska, T.-A. 2013. Nuoret osallistuvat kulutusvalinnoillaan – vai osallistuvatko? Pu-
heenvuoro, Nuorisobarometri 2013. Vaikuttava osa. Nuorisoasiain neuvottelukunnan 
julkaisuja nro 50. Nuorisotutkimusverkosto: julkaisuja nro 145. Helsinki: Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto, 
121–124.  
Woodward, K. 1989. Youthfulness as a masquerade. Discourse 11 (1), fall-winter 1988–
1989, 119–142. 
436   
 
Åkerblad, L. 2014. Epävarmuuden tuolla puolen: muuttuvat työmarkkinat ja prekaari 
toimijuus. Dissertations in Social Sciences and Business Studies 73. Joensuu: Itä-
Suomen yliopisto. 
Äikäs, A. 2012. Toiselta asteelta eteenpäin: narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen 
nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Dissertations in Education, Hu-
manities, and Theology 28. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. 
 
LAKITEKSTIT 
Kirkkolaki 26.11.1993/1054. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054 [luettu 
2.10.2014]. 
Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990442 
[luettu 2.10.2014]. 
Lastensuojelulaki 13.4.2007/417. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 [luet-
tu 2.10.2014]. 




MOT Dictionaries -sanakirjapalvelu 2014a. MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakir-
ja. Kielikone Oy & Gummerus Kustannus Oy. Verkkopalvelu. 
MOT Dictionaries -sanakirjapalvelu 2014.b. MOT Kielitoimiston sanakirja. Kielikone Oy 
&  Kotimaisten kielten keskus. Verkkopalvelu. 
 
AINEISTOLÄHTEET 
Cosmopolitan (Suomi), vsk 2010–2011, yhteensä 24 numeroa. Kustantaja Sanoma Maga-
zines Finland Oy.  
Elle (Suomi), vsk 2010–2011, yhteensä 24 numeroa. Kustantaja Aller Media Oy. 
Elle Accessories, vsk 2010–2011, yhteensä 2 numeroa. Kustantaja Aller Media Oy.  
Olivia, vsk 2010–2011, yhteensä 24 numeroa. Kustantaja Bonnier Publications Oy. 
Trendi, vsk 2010–2011, yhteensä 24 numeroa. Kustantaja Forma Publishing Group Oy. 
 
Lukijamäärät ja lukijakuntien rakenteet on selvitetty KMT Lukija -tutkimusten tietojen 
avulla sekä edellä mainittujen lehtien ja niiden kustantajien kotisivuilta mediaoppai-
den ja -korttien tietoja hyödyntäen. Kansallisen mediatutkimuksen omistaa MediaA-




  437 
 
AINEISTOLÄHTEET: MUUT MEDIATEKSTIT 
Ilta-Sanomat 5.1.2013, verkkosivusto. Asiantuntija: Äidit saavat lähipiiriltä liikaa neuvoja 
vauvanhoitoon. http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-1288529715736.html. Toimittaja 
Sanna-Leena Santapakka [tallennettu 9.1.2013]. 
MeNaiset 28/2012. ”Minussa on pingottajan vikaa.” Toimittaja Heidi Heino, 12–15. 
Museo 2/2013, 51. vsk. Vanhan viehätys. Toimittaja Verna Leinonen, 6–9. 
Nakit ja mutsi 11.9.2014: Nuori kansalainen – elä oikein. Kirjoittaja ”Päivi”. 
http://nakitjamutsi.bellablogit.fi/nuori-kansalainen-ela-oikein [luettu 12.9.2014]. 
Yle Uutiset 11.7.2014, verkkosivusto. Aikuisten lomamatkat yhä suositumpia – "Kun 
hotellit ovat täynnä lapsia, niin ääntähän siitä lähtee". http://yle.fi/uutiset/aikuisten 
_lomamatkat_yha_suositumpia__kun_hotellit_ovat_taynna_lapsia_niin_aantahan_siit
a_lahtee/7344094 [luettu 11.7.2014]. 
Yle Uutiset 19.3.2015, verkkosivusto. Teemme juttua: Paljonko lasten synttärit saavat 
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LIITE 3: HAASTATTELURUNKO 
 
Teema 1 Aikuisuus 
 
Aihe 1a Yleistä eli aikuisuuden määrittely: Esimerkkejä kysymyksistäni: Oletko aikuinen? 
Mitä tarkoittaa olla aikuinen? Kuka on aikuinen? Mitä aiemmin (lapsena, nuorena) ajatte-
lit aikuisuudesta? Mitä aikuisuus ei ole? 
 
Aihe 1b Itsenäistyminen, riippumattomuus: Esim.: Materiaalinen ja psykologinen riippumat-
tomuus liitetään usein aikuisuuteen. Ajatteletko näin? 
 
Aihe 1c Ulkoiset merkit, rajapaalut: Esim.: Miltä aikuisuus näyttää (vaatteet, auto ym.)? 
Millainen on aikuisen koti? Millaisia rajapaaluja olet tunnistanut; muistatko tapahtumia, 
jotka saivat sinut huomaamaan, että olet aikuinen? Oliko jokin ikävuosi merkitykselli-
nen? 
 
Teema 2 Ammatti ja työ, työelämä; opiskelu sekä perhe-elämä 
 
Aihe 2a Opiskelu ja ammatti, arjen toimet: Esim.: Onko sinulla jo monta tutkintoa / ammat-
tia? Mitä ajattelet nk. elinikäisestä opiskelusta, onko valmista ammattilaista enää olemas-
sa? Kuinka päädyit nykyiseen ammattiisi, oliko koulutusalan valinta selvää? Kerro van-
hempiesi koulutuksesta ja työstä? Kuvaa arkipäivääsi, mitä teet päivän mittaan; mistä 
arkesi koostuu (työ, opiskelu, perhe jne.)? 
 
Aihe 2b Työllistyminen: työn etsiminen ja työstä kiinni pitäminen: Esim.: Löytääkö töitä? Vaki-
työ vai määräaikainen, pätkät haitta vai etu? Onko työn perässä oltava valmis muutta-
maan? Oletko asunut työn vuoksi eri paikkakunnalla kuin kumppanisi (ja lapsesi); voi-
sitko kuvitella tällaista tilannetta? 
 
Aihe 2c Työn tekeminen: Esim.: On paljon uutisia työssä jaksamisesta ja toisaalta uupumi-
sesta. Kuvaa omia kokemuksiasi työelämästä. Entä kokemuksesi erilaisista epävarmuuk-
sista työelämässä, mm. irtisanomiset? 
 
Aihe 2d Perhe ja lapset, vanhemmuus: Esim.: Mitä ajattelet sitoutumisesta? Onko perheen 
merkitys muuttunut (erot, ”liquid love”)? Lasten hoitaminen kotona vai paluu työelä-
mään mahdollisimman nopeasti? Arvostetaanko kotona tehtävää työtä? 
 
Teema 3 Tunteet ja kokemukset, odotukset ja paineet 
 
Aihe 3a Arjen eläminen, oman elämänkulun rakentaminen: Onko miehen ja naisen aikuisuus 
erilaista? Onko elämäsi samanlaista kuin muiden ikäistesi naisten elämä ja arki? Onko 
elämäsi ja elämänkulkusi erilaista kuin äitisi, jos kyllä, niin mitä eroja huomaat? 
 
Aihe 3b Uhkat, pelot, tulevaisuus, odotukset ja paineet: Esim.: Millaisia uhkia koet? Millaisia 
huolia on nuorella suomalaisella naisella? Millaisia odotuksia ja paineita tunnistat? Tuot-
tavatko lehtijutut tms. paineita? Oletko kokenut ulkonäköpaineita? Muuttavatko ulkonä-
köpaineet iän myötä, entä muut odotukset?  
   
 








Taustakysymyksiin voit vastata parilla–muutamalla sanalla. Nämä lomakkeet jäävät 
minulle enkä paljasta osallistujista yksilöiviä tietoja missään yhteyksissä. 
 
Syntymävuotesi?  Olen nyt  -vuotias. 
 
Oletko syntynyt maalla, kirkonkylällä, pienessä kaupungissa, suuressa kaupungissa..? 
 




Monellako paikkakunnalla olet asunut elämäsi aikana?  
 
Oletko asunut ulkomailla (esim. työn vuoksi, vaihto-opiskelijana)?  
 
Kuvaile mahdollista ammattiasi ja koulutustaustaasi (opistoasteen tutkinto, AMK, yli-
opisto..)? 
 
Kuvaile työmarkkinatilannettasi (työtön, opiskelija, työssä / hoitovapaalla..)? 
 
Asutko vuokralla, omistusasunnossa (ks. myös seuraava kysymys)..? 
 
Asutko yksin tai kumppanisi kanssa tai asutko esimerkiksi omien vanhempiesi kanssa tai 
esimerkiksi yhteisössä (kommuuni tms.)?  
 
Onko sinulla lapsia? Lasten syntymävuodet? 
 
Oletko leski? Oletko eronnut avioliitosta / rekisteröidystä parisuhteesta? 
 
Kirjoitan keskustelut tai osan niistä tekstiksi. Tulen liittämään tekstiksi kirjoitettuja katkelmia 
keskusteluista opinnäytteeseeni. Lisäksi on mahdollista, että hyödynnän tekstikatkelmia myös 
muissa työhöni liittyvissä (tieteellisissä) teksteissä. Sitaatteihin liitetään koodimerkintä (kuten 
”25vuotta-ryhmä2-opiskelija”) tai mahdollisesti keksitty ”nimimerkki”, ei kuitenkaan tässä lo-




   
 
LIITE 5: LITTERAATIOMERKINNÄT 
 
Litteraatiosta on jätetty pois haastattelijan ja paikoin myös haastateltavan keskustelua 
myötäilevät ”mm”, ”ni” ja muut äännähdykset, ellei äännähdyksellä vaikuta olevan 
erityistä merkitystä keskustelun etenemisen kannalta. 
 
Litteraatioon ei ole pääsääntöisesti merkitty savolaismurteille tyypillistä geminaattaa, 
esim. pohjoiskarjalaiseen tapaan lausuttua ”tullee” tai ”mennee”, vaan olen kirjoittanut 
”tulee” tai ”menee”, vaikka haastateltavan puheesta olisikin kuultavissa puolitoista–
kaksi konsonanttia. Geminaatta on merkitty silloin, kun sillä on merkitystä puheen sävyn 
kannalta. Muutoin olen käyttänyt murteenmukaisia ilmauksia, esim. ”mie”, ”myö”, ja 
muutoinkin litteroinut sanat sellaisessa asussa, missä ne on puhuttu, esim. ”sellane”-
sanaa en ole muuttanut litteraatiossa muotoon ”sellainen” tai ”käyvään”-sanaa en ole 
kirjoittanut ”käydään”. En kuitenkaan ole noudattanut kielitieteellistä tarkkuutta 
murreilmauksien, henkäyksien tai muiden sellaisten litteraatiossa; tavoitteenani on ollut 
haastateltavan puheen piirteitä kuvaava kirjoitusasu.  
[Kursiivilla], esim. [naurahdellen] Selitys tai huomautus, joka kuvaa esim. 
taukoa, puhetapaa tai äännähdystä 
[hakee hieman sanoja] Jätetty litteraatiosta pois yksittäisiä äänteitä, 
kun tapailee sanottavaa 
[?], esim. mä [?] sit menny Yksittäisestä sanasta tai äänteestä ei saa 
selvää laisinkaan 
et[tä?] Sanan muu osa kuultavissa, mutta 
hakasulkeissa oleva osa epäselvää 
[varmaan], tuntuu[ki], tul[l]ee Sana tai sanan hakasulkeissa oleva osa 
sanottu esim. hyvin hiljaa tai nopeasti, mutta 
on kuultavissa ja tunnistettavissa 
[kuitenki?], ku [itte asiassa?] menin Koko sana tai useampi sana epäselvä, 
mahdollinen sisältö kirjoitettu kuitenkin 
näkyviin 
esim. [lauseen alku epäselvä] Huomautus, joka kuvaa epäselväksi jäävää 
pidempää lausuman osaa 
varm- Sanan loppuosa jää puheessa pois 
että - Virke vaikuttaa katkeavan kesken 
- tota Virke vaikuttaa jatkavan edellistä lausumaa 
ja-ja Sanat lausuttu yhteen 
- - Viivat ilmentävät poistettua osuutta 
   
 
LIITE 6: AINEISTOJEN KOODAUS 
 













aikuisuus: aikuiseksi, nuoreksi tai   
muuksi määrittyminen  
”No nuori vai aikuinen? 
No ehkä mä oon pikka-
sen enemmän aikuinen 
mutta kuitenkin nuori-






tai sillä tavalla, niin si-, 
si-, sillon niinku alko 
kokee, että nuoruus on 
niinku ikään kuin jo 
niinku jäämässä taak-




















merkkipaalut: kaikki saavutettava yhtä aikaa, 
nopeasti 
”Odottaa, että sitten 
kun oot tietyn ikänen, 
niin sulla on jo 




merkkipaalut: lapset eivät aikuisuuden ehto 
merkkipaalut: naimisiinmeno ei toiveena, ei 
pakollista 
merkkipaalut: "kaikki on jo täytetty" 
merkkipaalut: omat ja yhteiskunnan odotukset  






huolet: ei parisuhdetta 














odotukset: muilta tulevat odotukset koskien 
(vakituista) työtä 
”’Eikö niitä lapsenlapsia 
jo tuu?’ Mä oon viel 
vanhin siis meijän 
sisaruksista, niin sit 
tietysti ne kaikki 
odotukset aina tulee 
eka mun päälle eka. 
Että on sen kanssa 
saanu taistella niinku 
aina.” 
odotukset: muilta tulevat odotukset 
koskien parisuhdetta 
odotukset: 
muilta tulevat odotukset lasten saamista koskien 
 




















asuntolaina, talon rakentaminen 
”jos on asunnon ostanu, 
niin sitten on ihan 
oikeesti aikuinen” 
aikuisuuden merkit: kehon muuttuminen, 
ikämuutokset kasvoilla ja kehossa 
aikuisuuden merkit: asunnon sisustaminen 
aikuisuuden merkit: auto 






raha: omat rahat, rahan merkitys 




















kuluttaminen: kohtuuton kuluttaminen  
”semmonen 
turhanpäivänen 
kuluttaminen, siis että 
pitää vaan koko ajan 
vaan saaha ja saaha ja 







lapset: biologinen kello 
”sit taas naisella, et et 
niitä biologisia vuosia, 
hyviä vuosia, niin ne 
alkaa niinku heikentyä  
sen kahenkytäviiden 
vuoden jälkeen. Näin 
mulle sano ihan suoraan 










odotukset: mediasta tulevat paineet, odotukset 
”tämmöset jotku nais-
tenlehdet tai jotku tom-
mosethan syöttää ihan 
hirveesti, että et niinkun 
yhdellä sivulla on, että 
näin teet jouluaterian ja 
siinä on jotain kakstoista 
miljoonaa osaa ja yh-
teensopivat servetit ja 
astiat ja kaikki ja sitten 
seuraavalla sivulla on, 



















pysähtyminen: toivoton, luovuttanut aikuinen 
”mie en oo vielä niinkun 
täysin kypsä, täysin 
vastuuntuntonen, 
täysin. Haluan olla vielä 
tämmönen vähän niinku 
villi ja vapaa. Ja aikuiset 
ei oo semmosia, aikuiset 
on tylsiä.” 












sitoutuminen: sitoutuminen paikkaan 
”Täytyy sanoo, että nyt, 
sen jälkeen, kun 
omakotitalo ostettiin, 
niin kyllä se nyt 
uhkaavasti alkaa 
näyttää siltä, että itsekin 
on menemässä siihen 
jumahtamisvaiheeseen” 






turva: perhe, koti turvasatamana 
”Siis ehottomasti pa-





















paluu- ja maallemuutto: paluumuutto 
”kyl mää niinkin sanoin 
sillon nuorempana, et en 
varmaan ikinä muuta 





   
 





























liikkeellä pysyminen, avoimuus: ei-
pysyvyys työssä 
”Et tai siis silleen 
jotenki, että et mä 
niinku päädyn 
tekemään niitä asioita, 
mitkä kiinnostaa. Et en 
mä niinku varsinaisesti 
suunnittele.” 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: 
elämänmuutokset, ”epätasainen” elämänkulku 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: muuttaminen 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: 
muuttaminen työn perässä, asuminen eri  
paikkakunnalla kuin kumppani 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: 
suunnittelemattomuus, avoin tulevaisuus 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: 
taloudellinen huolettomuus ja luottamus  
pärjäämiseen, toimeentuloon  
liikkeellä pysyminen, avoimuus: valintojen rajat 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: 





















opiskelu: uuden oppiminen 
”todellaki se niinkun 
piristää ja, ja en tiiä, 
siitä saa nii paljon 
jotenkin aina, oppii 
itestä koko ajan uutta 






työ: vakituinen työ vs. projektiluonteinen työ 
”nykyään on muutenki 
kaiken maailman 
määräaikasuuksia ja tai 
tällasia niinku et, - - 
mun pahin painajainen 
ois ollu, et jos mä 
valmistun, niin mä 
saisin viran ja mä oisin 








lapsettomuus vaihtoehtona tai valintana 
”mie en tiijä, halluunko 










parisuhde: erot, avio- ja avoerot 
”Et totta kai sitä nyt 
toivoo, et se niinku oma 
perhe ja oma parisuhde 
ois jotenki pysyvä, mut 
en mä ehken niinkun 
automaattisesti luottais 
siihen, että se on 
sellanen.” 

























”se oli niinku jotenki 
enemmän ehkä ylhäältä 
annettua, siis jos niin 
voi sanoo. Et niinkun, 
niinkun jotain 
poikkeevia valintoja 
pidettiin paljon niinku 







huolet: uupuminen, hukassa valintojen kanssa, ve
rtailu muihin 
”ei tuu itelle selväks, 
että mitä nyt haluaa 





johonkin ihmiseen tai 
jottain semmosia - - 
että masentuu sen 
takkii, kun ei oikeen 











sukupolvet:äidin aikuisuus erilaista kuin oma 
maailman muututtua 
”se on helpompaa, kun 
saapi tälleen paremmin 
tukea ja tietoa asioista. 
- - mut niinku just voi 
se vähän vaikeuttaakin 
se, ehkä sillon on ollu 
koko kylä kasvattaa -
periaate vähän 
paremmin kun nykysin. 
Muistan että itekin kun 
olin pieni - - sai mennä 
kieltämään naapurin 
lapsia, mutta menepä 
kieltämään nyt” 
 
























”Ehkä palkkatyö sitten 
ei oo mulle niin jotenkin 
tai et mä en jotenkin 
niin liitä sitä 
aikuisuuteen. Vaikka 






työ: työelämän kielteiset piirteet 
”keskimäärin työpäivät 
oli jotain - - kymmenen 
viiva kaheksantoist 
tuntii. Mie tein myyntiä 
ja sit mul oli paljon 
asiakkaitten kanssa 
tilaisuuksia, päätät 
duunin ja illat, yöt 
asiakkaitten kanssa ja. 
Silleen et tosi niinku 
paljo - - kyllähän sitä 
uupuu siinä” 
työ: työn mielekkyys toiveena tai toteutuneena 
työ: työn paljous 












opiskelu: elinikäinen opiskelu 
”on vaikee nähä itteäni 
aikuisopiskelijana ja 
jotenkin niinkun vähän 
vaikea suhtautua 
sellasiin ihmisiin, jotka 
on aikuisopiskelijoita, 
että se tuntuu niin 
hassulta se ajatus, että 
’hei, sie oot nelkytviis ja 
sie opiskelet’” 
opiskelu: opiskelu (aikuisuudessa) 
opiskelu: opiskelu pidemmälle 







lapset: lapset vs. koulutus, työ, ura 
”työelämä on yks niinku 
mahollinen selitys [en-
sisynnyttäjien iän nou-
sulle]. Mutta voihan sit 
olla, että on niin mahol-
lista tehä kaikkee muu-
takki: opiskella ja mat-
kailla ja kaikkee sellasta 
hauskaa. - - siinä on kyl 
sit eroja, taas niinku, 
että osa on niin perhe-
keskeisiä ja osa sit ei 
oo” 
lapset: lasten hoitaminen kotona 







koti: kotityöt, arjen tehtävät 
”mä oon oppinu nauttiin 
siitä, että mä saan 
haravoida pihalla ja, ja 
käydä koiran kanssa 
ulkona ja pestä pyykkiä 
ja viikata pyykkiä ja 
tällasta niinku kaikkee. 
Aikuisten töitä, kotitöitä 
tai tavallaan niinku 












harrastukset: vapaa-aika ja harrastukset  
”haluis löytää sellasen 
työn, et ois niinku 
mahollisimman paljon 
niinku aikaa itelle ja 
niille omille jutuille ja 
kaikille, mitä niinku 
tykkää harrastaa. Mie 
tykkään hirveesti olla 
mehässä ja sienestää ja 
marjastaa ja tallustella 











”mun ystävät on kaikki 
muuttanu täält pois. 
Kaikki on nyt niinku, siis 
mä ennen olin tosi 
paljon mun ystävien 







”mä aina mietin niitä, et 
mitä ne on ne 
ruuhkavuodet ja sitten, 
kun mä oon muutaman 
vuoden eläny niit 
ruuhkavuosia, niin mä 
oon alkanu tajuta” 










huolet: taloudellinen epävarmuus 
”pätkätyöt. Vaik mä 
koen ne ite sillain 
mukavana vaihteluna, 
niin toki ne myös luo 
sellasta stressiä, koska 
- - jos on lapsia 
esimerkiks ja sit sul ei 
oo mitään niinku 
varmuutta siitä, et 
missä sulla jatkuu, 
miten sulla jatkuu.” 









odotukset: käsitykset (muiden) 




samantyyppistä, - - mut 
on siinäkin kyllä 
vaihtelua, että on, on 
sinkkuystäviä, sitten on 
näitä useempiki, jotka 
on niinku kolmannen 











äidin aikuisuus erilaista kuin oma: lapset / perhe 
ennen nuorena, opiskelu nyt pidemmälle 
”Et nuorena mentiin 
oikeisiin töihin, alettiin 
niinku jotenkin 
aikasemmin ottaa 
vastuuta itestä. Ja sit 















nuoruuden / lapsuuden käsitykset aikuisuudesta 
”oon ite 
työväenluokkasesta 
perheestä niin toisaalta 




semmosena, että joka 
päivä mennään töihin ja 
niinku, ja sitten on 
vastuu kaikesta. En mä 
oikein tiedä, halusinko 
mä sillon olla aikuinen.” 
 

















itsestään vois olla - 
- semmonen niinku 
oikeempi mittapuu 
kun, kun se ikä” 
aikuisuus: vastuu (aikuisen 
piirteenä), muista huolehtiminen 



























niin ne tapahtu 
sillon 
kuustoistavuotiaana 




muuten sen lisäks, 
mut et siinä niinkun 











raha: tukijärjestelmien varassa eläminen 
” Et jos aattelee, et 
joku ihminen mikä 
on nyt niinku vaikka 
viiskymppinen, ja 
se elää vaikka 
täysin meiän 
tukijärjestelmien 
varassa, no voiks 
siitä nyt sanoo, että 







lapset: olla ”aikuinen lapselle” 
”Jos mulla ois 
vaikka lapsia, niin 
mun ois varmaan 
hirveen helppo 
sanoo, et mä oon 
aikuinen, totta kai 



















oman tien kulkeminen: omat toiveet vs.  
muiden neuvot, odotusten ohittaminen 
” Et jotenkin se 
kuuluu myös siihen 
myös, että, et ei 
niinkun tavallaan 
voi löytää sitä omaa 
suuntaa ja omaa 
polkua ennen kun - 
- kuunnellu vähän 















sitkeys, tyytyväisyys/tyytyminen, tunteilun kritiikki 
”jos valittaa, ei voi 
saada mitään, et 
täytyy sit vaan 
tehdä ja lähtee 
tekemään” 
















suorittaminen: itsensä syyttely, syyllisyyden tunteet 
”oppinu - - 
antamaan anteeks, 
ehkä kaikista  
vaikeinta ollu niinku 
tässä viime vuosien 
aikana. Että se 
virheiden teko. Että 




ajan itestäni, et 
pitäs olla hirveen 







mies: miehille sallitaan enemmän, 
miehet sallivat itselleen enemmän 
”naiset niinku 
jotenki ottaa asiat 
paljon isompana ja 
stressaa paljon 
enemmän asioista 






semmosia. No nyt 










varmaan aika hurja, 
että jos ne vaikka 
vakavasti sairastus 
jo nuorena tai tässä 





huolet: huoli lasten ja muiden läheisten  
hyvinvoinnista, äkilliset kriisit perhepiirissä 
 















aikuisuus: normiaikuisuuden normatiivisuus  21 
”Menimme kihloi-
hin ja ostimme 
talon, koiran ja 
auton. Se tuntui 
siinä elämäntilan-
teessa turvallisel-








aikuisuus: leikkisyyden, lapsekkuuden 
säilyttäminen  
9 
aikuisuus: "kasvanut aikuiseksi"  8 
aikuisuus: ei aikuinen 5 
aikuisuus: sukulaiset läheisiksi, suhde 
vanhempiin muuttuu  
4 
aikuisuus: puuttuneen nuoruuden 
ottaminen takaisin  
2 























ikä: ikäkriisit  19 























joillakin on jo 
kymmenvuotiaita 





merkkipaalut: lapset  45 
merkkipaalut: vanhemmista irtautuminen, 
itsenäinen elämä  
30 
merkkipaalut: asunnon, talon ostaminen  28 
merkkipaalut: omillaan asuminen  12 
merkkipaalut: työ, työpaikka 9 
merkkipaalut: sosiaalinen kello, odotusten 
pohdinta  
7 
merkkipaalut: "kaikki saavutettava 
yhtä aikaa, nopeasti” 
6 
merkkipaalut: ”kaikki on jo täytetty” 5 
merkkipaalut: omista asioista 
huolehtiminen  
5 
merkkipaalut: tutkinto, valmistuminen  5 
merkkipaalut: naimisiinmeno ei toiveena, ei 
pakollista  
4 
merkkipaalut: biletyksen loppu  2 




















että meistä tulee 






nuoruus: nuoruudesta kiinni pitäminen  15 
nuoruus: nuoruuden ja aikuisuuden välissä  13 
nuoruus: huolettomuus, biletys, hauskuus  8 
nuoruus: nuoruuden rohkeus  3 
nuoruus: nuoruus pidentynyt  3 
nuoruus: nuoruuden loppu -kriisi  2 

















parisuhde: yhteenmuutto 9 
”Vanha kunnon 
uhkavaatimus voi 























että miehellä on 
talvella ulos 
lähtiessä lapaset 
ja pipo. Tai jos 
nainen saa 
haukut, kun mies 
nukkuu pommiin.” 











lapsia, sitten kun 







lapset: haluaminen, toivominen  29 
lapset: erilaiset ratkaisut  15 
lapset: lapsettomuus valintana  13 
lapset: ilon loppu, biletyksen loppu  10 
lapset: huono ratkaisu, en olisikaan 
halunnut 
5 
lapset: yllätysraskaus  5 
lapset: äitiys ei muuta tyyliä  4 
lapset: kumppani ei halua lapsia  3 
lapset: nainen hankkii yksin  3 
lapset: "lapsella oltava isä" 2 
lapset: ehkä myöhemmin  2 
lapset: synnytysten kauhukertomukset, 




   
 




































































merkkipaalut: oman kodin sisustaminen 10 
”Oman asunnon 
plussa: voit 
sisustaa sen juuri 











kuluttaminen: näyttävät juhlat, täydelliset 









ja surullista. Sama 
takki 29-vuotiaan 







kuluttaminen: rahanmeno  20 
kuluttaminen: shoppailu stressin poistona, 
palkintona  
16 
kuluttaminen: yksilöllisyys  15 
kuluttaminen: harhahankinnat  12 
kuluttaminen: pihiys  10 
kuluttaminen: hankintojen esittely  9 
kuluttaminen: ostoriippuvuus  8 
kuluttaminen: häät, juhlat  5 















ja antaa heidän 
tarjota ruokaa.” 
raha: omat rahat, taloudellinen 
riippumattomuus 
6 






































sukupuoli: kuukautiset, hormonit, pms, 
vaihdevuodet  
8 
”En olekaan hullu, 
ailahtelevainen 
nainen, - - vaan 






sukupuoli: shoppailu  6 
 


































pysähtyminen: jämähtäminen  8 




opiskelua, uraa ja 
irtiottoja, ei yleensä 
ole ihan helppoa 
siirtyä 
vakiintumisvaiheese
en, vaikka kovasti 
haluaisikin.” 







lapset: sitovuus, rutiinit  5 
”Unelmoin kahden 
aikuisen 







lapset: lapset sitovat paikkaan 3 
























kotikaupunkiinsa.” paluu- ja maallemuutto: maallemuutto 7 














raha: puolison tulojen tuoma turva, 
hyvinvointi  
10 




















sitoutuminen: sitoutuminen parisuhteeseen  55 
”Kaikissa suhteissa 
tulee eteen vaikeita 
aikoja, ja juuri ne 





















epävarmuus: turvan hakeminen 9 
”Ehkä kun maailma 




















ei nykyisin ole 
itsestäänselvyys.” 





työ: työn sitovuus  10 
”Irtiottoja-juttu 
antoi ajattelemisen 
aihetta. Joskus on 
itsestänikin tuntu-














yhteisöllisyys: yhteisöllisyys  18 








   
 





































ollut minulle aina 
helppoa. Olen 

















ja kaksi rakkautta.” 
liikkeellä pysyminen: työpaikan vaihto, 
yrittäjäksi siirtyminen  
49 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: 
suunnittelemattomuus  
22 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: rutiinien 
rikkominen  
17 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: muuttaminen  14 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: maailman 
monimutkaistuminen, valintojen paljous  
13 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: uuden 
oppiminen, opiskelu  
12 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: rentous, olla 
cool  
10 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: "pieni Suomi" 7 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: avoin 
tulevaisuus  
7 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: sesonkityö, 
työ tien päällä  
7 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: "elämä 
kantaa" 
6 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: valintojen 
peruminen, jousto  
4 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: epätasainen 
elämänkulku  
3 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: "kaikenlaisen" 
kokeileminen 
2 
liikkeellä pysyminen, avoimuus: 
ystävyyssuhteiden katkeilu muuton ym. vuoksi  
2 






 muutos: elämäntapa-, asenneremontti  115 ”Joskus ainoa tapa 
löytää uutta sisältöä 
on tuulettaa koko 
elämä.” 
muutos: muutos, irtiotto  96 















se pitää paikkansa. 
Tiedän ihmisiä, 
jotka ovat keksineet 






haaveet: haaveet  17 































hullutuksia, joilla on 
ikäraja, ja kun ei 
enää ole nuori, ei 


















epävarmuus: turvattomuus ei haittaa, 
epävarmuus hyvää  
5 


















keskelle - - .” 






























työ: epävarmuus, pätkät, katkonaisuus  30 
työ: 8-16-työ kauhistus  3 














seurustele, koska ei 
voi seurustella 
















Manuela Boscon oli 
ensin hajottava 
tullakseen ehjäksi. 
Nyt hän kirjoittaa 





   
 











työ: kova työnteko  110 
”Perustin firman ja 





lemmat. - - olin aina 




päähän. Se sai 
minut vähentämään 
työtahtia, ja elämä 
rauhoittui hieman.” 
työ: työn / uran ja perheen 
yhteensovittaminen  
94 
työ: yrittäjyys, freelancerina toimiminen 79 
työ: työn mielekkyys toiveena tai 
toteutuneena  
42 
työ: koko elämä työtä  32 
työ: tulospaineet, vajaamiehitys, sisäinen 
kilpailu  
30 
työ: työ ei koko elämä  25 
työ: työuupumus  17 
työ: paskaduunien tekeminen, "tavallinen" 
työ  
16 
työ: äitiyslomalta palaaminen 7 
työ: työn hakeminen  5 
työ: työttömyys  5 
työ: arvostettu työ  4 
työ: äitiyslomalta palaaja ei saa töitä 3 
työ: kiireen kauhistelu, paisuttelu  2 























harrastukset: liikunta, treenit, kuntoilu 34 
”Hoida keho 
kuntoon. Jos istut 
päivät tietokoneen 
ääressä ja sitten 
juokset kaupan 
kautta kotiin - - ei 
löydy sitä energiaa 
ja innostusta, joka 
veisi sinut jumppaan 
tai kavereitten 
kanssa lasilliselle.” 
harrastukset: kotoilu  13 
harrastukset: harrastukset  9 







lapset: kotona hoitaminen  27 
”Minusta oli tärkeää 
olla lasten kanssa 
kotona, kun he 





lapset: oma aika, aika parisuhteelle  26 
lapset: anoppi, äiti, sukulainen hoitaa  15 
lapset: katkolle työstä  8 
lapset: uusperheen äiti  8 
lapset: ei kotona hoitaminen  6 
lapset: aikaa lapsille  5 
lapset: "kunnon äiti" 4 
lapset: kiintymysäitiys  3 
lapset: kotiäidin taidot työelämätaitoja  3 
lapset: yhteishuoltajuus, vapaaviikot  3 













hoiva: muiden hoitaminen, hoivaaminen  14 
”Äiti elätti minua 
pitkään ollessani 
nuori ja työtön. Olen 
ajatellut, että kun 
hän jää eläkkeelle, 
on minun vuoroni 
























suorittaminen: itsensä syyttely, 
painostaminen  
42 
suorittaminen: itsensä haastaminen  24 
suorittaminen: ei suorittamista, ei 
suorittamispakkoa 
15 
suorittaminen: itsekuri  11 
suorittaminen: monen asian tekeminen  9 
suorittaminen: itsensä brändääminen  7 
suorittaminen: CV: n rakentaminen  6 
suorittaminen: kunnianhimo  5 
suorittaminen: uuvuttava maailmanmeno 5 
suorittaminen: naisten kohtaamat 
vaatimukset nykymaailmassa  
2 
suorittaminen: sosiaalinen elämä  2 










sinnikkyys: sitkeys, lannistumattomuus  43 
”Älä lannistu 




et jää märehtimään 
niitä.” 




















mallistoa - - .” 















ennen Sofi Oksasta. 
Sellainen oli kirjailija 
Riikka Pulkkinen, 
30, syksyllä 2006.” 
menestys: epäonnistuminen, mahalasku  19 
menestys: tuhkimotarina  17 


























oman onnensa seppä: oman onnensa 
seppä  
23 
”Koko elämäni on 
ihan toisenlaista 
kuin muilla sukuni 
jäsenillä. Ja kaiken 
tämän olen 
saavuttanut ihan 
itse, omillani. Kyllä 
minä olen siitä 
ylpeä.” 
oman onnensa seppä: "valittaminen ei 















kiire: kalenterirumba  9 














olla jalo. Nielin liian 
monta väärää 
syytöstä ja pahaa 
sanaa.” 















 parisuhde: perheen elättäminen, kumman 
ura  
52 
”- - nainen voi olla 
riippumaton. Elätän 
itseni omalla työlläni 










sukupuoli: sukupuoli työssä, 


















vaikeudet: väsyminen  4 
”Kun on itkenyt ja 
valvonut 
masennuspäissään 











huolet: riittämättömyyden tunne 4 
”Riittämättömyyden 
tunne vaivaa välillä. 




















sosiaalinen media: Facebook- ja muut 
sellaiset pulmat  
64 
”Mitä viestii ystävä, 
jonka tapaa kaffella, 
mutta joka selailee 
Facebookia 
kännykällään?” 























ystävyys: pulmat ystävyyssuhteissa 22 
ystävyys: miehen ja naisen kaverisuhde  10 
ystävyys: ei aikaa ystäville  9 
ystävyys: kuinka löytää ystäviä  9 
ystävyys: ystävyyden loppu  7 
ystävyys: hauskuus, irrottelu kaverien 
kanssa 
6 
ystävyys: vapaa-ajan viettäminen 
kavereiden kanssa 
6 











litran tuopin ääressä 




pallojen parissa. Vai 
riittääkö?” 
 























taa, etten kadota 
leffalippua mat-
kalla lippuluukul-
ta salin ovelle.” 
aikuisuus: järkevä, harkitseva  4 








sanoisin, että älä 
välitä siitä, mitä 
muut sinusta ajat-
televat!” 








nuoruus: tarkkanäköisyys  2 
”Se nuori ihminen 
biletti kuin 
ensimmäistä päivää, 
mutta oli kuitenkin 
aika fiksu. Jenni 
esimerkiksi osti 
asunnon heti kun 
muutti 19-vuotiaana 
Helsinkiin.” 













arvot: eettiset pohdinnat, vapaaehtoistyö, 
muiden auttaminen  
149 
”Älä tee pahaa. Jos 














arvot: ekohuolet, ekoilu  62 
arvot: kohtuullistaminen, "slow", 
vähemmän tuloja  
39 
arvot: henkevyys, henkisyys  37 
arvot: esikuva  24 
arvot: ruokavalioremontti, (terveelliseen) 
ruokavalioon liittyvät valinnat  
19 
arvot: rasismi  8 
arvot: käytöstavat  2 












kuluttaminen: kohtuuttomuus  26 
”Olin ennen 
kerskakuluttaja, 










huolet: kemikalisoituminen, lääkkeet, e-
pillerit  
20 ”Naiset ovat usein 
mestareita luomaan 




huolet: huolehtiminen, murehtiminen  16 
huolet: vanhenemisen pelko tai ei pelkoa  9 










































Nyt tiedän, että 
minusta on tähän, 















olla oma itsensä: olla oma itsensä  19 
”Olen päättänyt, 
että nykyisin 
uskallan olla se, 
joka oikeasti olen. 
Kehtaan olla minä. 
En halua esittää, 
että elämäni olisi 
täydellistä ja aina 
olisi kivaa.” 
olla oma itsensä: feikkaaminen  3 


























oman tien kulkeminen: omat valinnat, 






rakentaa elämä. En 
esimerkiksi aiemmin 
halunnut vakituista 



















itsensä kuunteleminen: intuitio, sisäinen 
ääni  
25 
”Voiko olla, että 
tahti on nykyään 
niin kiivasta, ettei 
omaa tahtotilaa 

















 itsenäisyys: omilla jaloilla seisominen  51 ”Ripustautuminen 
voi johtaa siihen, 
että unohdat oman 









odotukset: muiden mielipiteet  85 
”Osa aikuiseksi 
kasvamista on 





urakka on helpompi, 




odotukset: muihin vertailu  52 
odotukset: muilta tulevat odotukset  3 
odotukset: sukulaisten ja muiden läheisten 
kyselyt  
14 










 parisuhde: seksistä pidättäytyminen 
"oikeaa" odottaessa, selibaatti  
9 










raha: laskuista huolehtiminen, lainojen 
maksu  
4 
”Jos palkka tulee ja 
menee miten 
sattuu, vastuu 




























sukupolvet: sukupolvien erot maailman 
muuttuessa 
40 ”Äitisi nuoruudessa 
maailma on ollut 




sukupolven tapa toimia  
22 























kaan hänen ei enää 





vaikeudet: väkivalta  63 
vaikeudet: kiusaaminen  28 
vaikeudet: läheisten kuolemat, lapsen 
kuolema  
28 
vaikeudet: alkoholistin, muun addiktin, 
valehtelijan kanssa eläminen  
23 
vaikeudet: kriisit  13 
vaikeudet: itsensä satuttaminen, 
itsemurha  
8 
vaikeudet: oma huumeiden käyttö, itse 
sairastettu alkoholismi 
3 





mies: miehille sallitaan enemmän  4 
”Suku ei kysele, 
onkos mulla miestä 















heti. - - suhdetta en 
enää aloita. En 
suojele niinkään 
itseäni kuin lastani.” 
lapset: äiti suojelee lastaan  6 
lapset: vastuu lapsista 3 




äiti: vaikeudet äitisuhteessa  25 
”Äiti voi lyödä, 






















itsetuntopulmat, itsensä arvostelu  
107 ”Toisten mielipiteillä 
ei kuitenkaan ole 
väliä, jos on itse 
itsensä pahin krii-
tikko. Siitä kertoi 
myös Trendin Ihan 
mieletön -tutkimus - 




Tulos saa minut 
hieman surulliseksi, 
vaikka olen joskus 
ajatellut samoin. 
Onneksi moni oli 
myös löytänyt hel-
ulkonäkö: kauneus sisältä  43 
ulkonäkö: laihuus- ja muu sellainen 
kritiikki  
43 
ulkonäkö: ikämuutokset kasvoilla, kehossa 35 
ulkonäkö: esteettinen kirurgia, 
pistoshoidot yms. 
28 
ulkonäkö: kumppanin silmän 
miellyttäminen  
18 
ulkonäkö: laiska laittautumaan, "ei aina 
puunattu"  
18 
ulkonäkö: ulkonäköpaineet ja ikävuosien 
kertyminen 
17 
ulkonäkö: kumppani hyväksyy painon, 
laihuuden jne. 
13 









ulkonäkö: liian kaunis, liian komea  13 potusta itsekriitti-
syyteensä.” 
ulkonäkö: ei ulkonäköpaineita  12 
ulkonäkö: kuvankäsittely ja muu 
muokkaus 
9 
ulkonäkö: itsensä soimaaminen 
turhamaisuudesta  
6 
ulkonäkö: puolison kehut  6 
ulkonäkö: kärsiminen hoidoissa  4 
ulkonäkö: liian laiha tahtomattaan  4 













laihduttaminen: laihduttaminen  30 
”’Olisin paljon 
onnellisempi, jos 




sessa. Hän ei ole 
yksin.” 
laihduttaminen: ruuasta, herkuista 
kieltäytyminen  
30 













arven päällä, kiitos 
keisarinleikkauksen. 
Rinnoistani näkee, 




















   
 





















on tärkeää. - - 
Toisaalta suhteessa 
olevien on hyvä 
tehdä asioita välillä 
myös erikseen. 
Terve balanssi oman 
ja yhteisen elämän 
välillä varmistaa 




parisuhde: salatut rinnakkaissuhteet, 
pettäminen, epäsopiva flirtti  
83 
parisuhde: aika suhteelle vs. aika työlle, 
opinnoille  
51 
parisuhde: pulmat parisuhteessa  45 
parisuhde: "se oikea", sielunkumppani  42 
parisuhde: ihannemiehen etsintä  41 
parisuhde: kotityöt ja työnjako perheessä 35 
parisuhde: kumppanin arvostaminen  33 
parisuhde: kevytsuhteilu  25 
parisuhde: omana itsenä oleminen 
suhteessa 
25 
parisuhde: aika ja tila itselle  22 
parisuhde: miehen kouluttaminen, niksit, 
"älä muuta miestäsi" 
21 
parisuhde: arki parisuhteessa, parisuhteen 
arki 
20 
parisuhde: erokiistat, huoltajuuskiistat  14 
parisuhde: parisuhde vai kaverit etusijalle 13 
parisuhde: yhteen-ero-yhteen, jojo-suhde 13 
parisuhde: "erilainen" suhde  12 
parisuhde: treffeille pyytämisen vaikeus  12 
parisuhde: ikäero kumppanien välillä 11 
parisuhde: pelit, juonet, juonittelu 
suhteessa 
6 
parisuhde: työpaikkaromanssit  4 
parisuhde: ura vai suhde  3 
parisuhde: eron aiheuttama häpeä  3 






t lapset: tahaton lapsettomuus  12 
”Lapsettomuusklinik
an käytävillä tunsi, 
miten arka aihe 
lapsettomuus on.” 


















sinkkuus: parempi sinkkuna kuin 
suhteessa 
16 
sinkkuus: sinkkuna pariskuntien keskellä  10 
sinkkuus: muiden esittämä arvostelu 
sinkkuudesta 
4 
sinkkuus: yksin baariin sinkkuna 4 
sinkkuus: sinkkuelämän kadehtiminen  3 































Kenellekään ei tullut 
mieleen, että ehkä 
näiden kuvit-
teellisten lasten isä 
istuisi heitä 
hoitamassa, jos 






turva: perhe, koti turvasatamana  16 
”Minulla oli pitkään 
sellainen olo, että 
koti ei ole mikään 
paikka, vaan 
henkinen tila, jossa 
sinut hyväksytään 
sellaisena kuin olet. 
Mutta nyt, kun on 
koti, jossa joku 













epävarmuus: avioerojen yleisyys 3 
”Menneinä 
vuosikymmeninä  







huolet: ei parisuhdetta  14 





























uskonnollinen. - - 





















i äiti: äiti auttaa yksin jäävää tytärtään 
tämän tullessa äidiksi 
4 
”- - suhteeni äitiini 







   
 




























julkisuus, media: tähti onkin "tavallinen", 
julkkiksen jalat maassa -asenne  
44 
”Aina siitä lähtien, 
kun kävelin punaista 




aika. Haluan olla 
naisellinen ja antaa 
ihmisille sen kuvan, 
mitä he haluavat: 
hiukset, meikin, 
puvun, timantit. 
Minusta se on 
lumoavaa, tähti 
kertoo.” 
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Aikuisuuden kulttuuriset kuvat 
25–35-vuotiaiden naisten haastattelu-
puheissa ja naistenlehtiteksteissä
Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten 
suomalaisnaisten aikuisuutta, ja se 
avaa aikuisuuden käsitettä ja määritte-
lyjä. Tutkimus kertoo, että aikuisuus ei 
ole itsestään selvä määre, vaan neuvot-
telun alainen sosiaalinen rakennelma. 
Haastattelu- ja aikakauslehtiaineis-
tojen avulla tutkitaan, mitä aikuisuus 
tarkoittaa nuorille aikuisille naisille 
ja millaisia merkityksiä aikuisuuteen 
liitetään. Tutkimus valottaa nuorten 
aikuisten naisten pohdintoja koulu-
tukseen, työhön ja elämänvalintoihin 
liittyvistä ratkaisuista. Näin tutkimus 
osallistuu keskusteluun, jota käydään 
elämänkulkujen, työurien ja koulutus-
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